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DEVLOPMAN Kl SOTI NAN BAZ NAN PEYI DAYITI 
This is the sixth in a series of documents concerning Haiti to be made more readily available 
through the University of Kansas Institute of Haitian Studies. As with its English-language 
version, we feel the present study, although conceived more than fifteen years ago, to be as 
timely now as when first published, and probably even more so. 
A number of years ago, soon after we became familiar with Bob Maguire's seminal Bottom-
Up Development in Haiti, we found in several bibliographies reference to a Haitian version 
of the same work. Given the importance of this study, we attempted to secure a copy for the 
Haitian language program at the University of Kansas. However our bibliographers for Latin 
America were unable after much effort to locate a copy, and eventually reported the Haitian 
version as "Unfindable." Some years later, however, while working with the United Nations 
in Haiti, we had the pleasure of meeting Bob Maguire, who had one of his Haitian associates, 
Bernard Ethéart, furnish us with a copy of the version reproduced here. 
It is worthy of note that this Haitian-language version was published simultaneously with the 
English-language version - not only for efficiency of communication by using the language 
understood by all Haitians, but also to help advance the legitimization of the "tolerated" 
culture. To publish such a text only in a language foreign to the vast majority of Haitians 
could well be seen as one more example of the "top-down" approach, or of foreigners writing 
for other foreigners, and excluding the Haitian majority. Fortunately since the publication of 
the present text in 1979, the Haitian language has been officially recognized: Article 5 of the 
1987 Constitution proclaims Haitian as the first official language of the Republic of Haiti, and 
French as the second. 
This text was first published in October 1979, only one month after the Haitian government 
decreed the adoption of an official orthography for the language. Several years, and much 
discussion, were required before this new spelling system was generally adopted. Consequently 
it is quite natural that the present text utilizes essentially the Pressoir-Faublas system which had 
long been in usage. It should present no problem however to readers more familiar with the 
now almost universally accepted official orthography. 
Bryant Freeman 
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R B . A reminder of acronyms important in the text: 
BCA - Bureau du Credit Agricole (Bureau of Agricultural Credit) 
CARE - Cooperative Assistance for Relief Everywhere 
HACHO - Haitian American Community Help Organization 
LAF - Inter-American Foundation 
IDEA - Institut Diocésain d'Education des Adultes (Diocesan Institute for Adult 
Education) 
IHS - Institut Haïtien de Statistique (Haitian Institute of Statistics) 
MODECBO - Mouvement pour le Développement de la Communauté du Borgne 
(Movement for the Development of the Community of Le Borgne) 
UNDP - United Nations Development Program 
(US)AID - (United States) Agency for International Development 
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D e v l o p m a n 
k i s o t i n a n b a z 
n a n p e y i d a y i t i 
F o n d a s y o n I n t è A m e r i k è n 
0 k t o \> 1 Q 7 9 
"Devlopman Ici soti nan baz an AyitiM , se premye liT nan 
yon s e r i "Fondasyon Inte Amerikèn" pral pibliye , sou 
posibilite devlopman nan Anerik latin ak nan Karayib la. 
Tout piblikasyon sa yo pral pemet nou konnin ki kalite 
3efo yo realize nan Anerik latin ak nan Karayib la pou 
cLevlopman • 
Robert Maguire se youn nan repreaantan Fondasyon an pou 
Karayib • Avan li te vin travay nan Fondasyon - an, nan 
moua me 1979 , Ilisie Maguire tap ekri yon travay nan la 
Loui*±an di sid. Li ta vie rive yon doktè an jeografi nan 
yon Inivesite nan Kanada ( Mc Gill) • Sa lap etidye sitou, 
se clianjman kiltirel, sosyal ak etfonomik nan kominote 
kreyol nou^ yo nan Louiaian di sid, 
Papye sa f se "Fondasyon Intè Amerikèn ,f ki pibliye li • 
Fondasyon sa-a ekziste depi 1969 • Li pa depann de 
g ou veranan amerikin. Bi li , se pèmèt tout pèp nan zbn 
Karayib ak Amerik Latin konnin youn lot pi plis , pou 
y o kapab mete tèt yo ansanm , se ankouraje jefo yo fè 
nan kominote yo pou yo devlope f se ankouraje kreasyon ak 
devlopman tout institisyon demokratik - institisyon gou-
venman , tan kou institisyon prive» 
Tout moun gin doua itilize tou sa ki nan ti liv sa-a san 
pèmisyon , maigre se fondasyon - afljki bay lajan pou li • 
Se sèlman , si nou vie itilize foto yo , fo nou mande 
pèmisyon . Min adrès Fondasyon - an: 
Inter-American Foundation 
1515 Wilson Boulevard 
Rosslyn , Virginia 22209 
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I n t r o d i k s y o i i 
Sou rout ki minnin nan vil Bèladè - yon rout ki nan 
tan lontan te asfalte , le te gin yon pro je nan zhn nan , 
e ki koulie - a pa asfalte ankfc - ginyin yon gro konstrik-
syon siman ; sete yon lekbl li te ye nan ane 1950 , le te 
gin yon pro je nan zhn nan. Koulye a li fin kraze net • 
Pout an pa ginyin ase lekol ni pou ti moun , ni pou graa 
moun nan zbn nan • Sak pase ? 
Se souvan pou ouè bagay kon sa nan peyi sou devlope* 
Lekol abandone, rout kraze 9 gaspiyaj kob , pa preske gin 
planifikasyon • 
Min pi souvan 9 gin yon lot rezon ki fh bagay kon 
sa rive : se paske travay sa yo fèt san patisipasyon 
popilasyon lokal la. Lekol an Ayiti a rete vid f paske 
moun nan zhn nan pa soufri pou fè li. PetVt se pat yon 
priorité pou yo. Petèt yo pat janm konsilte yo avan 
yo bâti li • 
Si bagay kon sa rive souvan f se paske patisipasyon 
moun yo ak nesesite pou yo konsilte yo se de bagay trè 
inpôtan pou siksè tout jeffc pou devlopman. Min ki jan pou 
kapab ankouraje patisipasyon moun yo ? ki jan pou kapab 
mete yo pi plis la dan li ? 
Pandan 8 an 1/2 , Pondasyon Intè Amerikfcn ( IAP ) 
ide group nan Amerik Latin ak nan Karayib. la kf ap travay 
pou chanjman ekonomik ak sosyal. Nan anpil ka - soua paske 
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group yo pa ekziste nan kominote - a , soua paske group 
ki, ekziste deja yo pa kapab cha je tèt yo ak sa - Pondasyon 
an fè aksyon li pase pa sètin oganis prive kap okipe dev-
lopman. Li rele yo 11 intèmediè 11 , pou yon cïianjman sosyal 
ak ekonomik. Pou pèmèt nou konprann kijan yon intèmediè 
kap aji pou fasilite devlopman ki soti nan baz la , IAP 
bay kVb pou yon seri etid sou oganis prive pou devlopman 
lokal, li mima te ide fonde . 
IAF gin espoua eiperyans li ap kapab itil pou lit 
èganis angaje nan batay pou devlopman. ITan etid sa-a , 
Sganis ki pou fasilite devlopman - an , ap travay nan 
yon program pou f&me animate nan no dayiti. Li rele ILEA: 
Institut Diocésain dfEducation des Adultes. L!ap travay 
depi 5 ane nan plizyè kominote nan zon nan. Etid sa-a sou 
jeffc li ap prenante non sèlman metôd ak realizasyon IDEA yo, 
min osi sou devlopman nan peyi dayiti ak jefô lot ôganis 
pou rive provoke yon chanjman. 
Pou Pondasyon Intè Amerikèn , devlopman fèt ak moun, 
pa ak bagay ( investisman ) . Se pa cïianjman fisik ou 
teknolojik ki pèmèt li mezire rezilta yo , se chanjman 
nan lespri moun yo . Fondasyon-an liminm panse se 
chanjman sosyal la ki pral pèmèt moun 3̂0 realize ki 
bezoin yo ginyin ak pral pèmèt moun yo oganize yo pou yo 
kapab satisfè bezoin sa yo • Se pousa , si nou konsidere 
bezoin moun yo ginyin nan peyi sou devlope , nou kapab di 
fondasyon ede groupman ki soti n a n bas osoua intèmediè yo 
ak yon ti bourad tou piti • 
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Si ginyin jefo pou devlopman , se paske sou devlopman 
ekziste . Nan ka Ayiti , kote 94 ?° popilasyon rirai la ap 
viv nan la mizè , ( li pa minm ginyin sa yo rele yon mini-
mum ki ta pou pèmèt li viv , ) sou devlopman ekziste. 
Si pifo moun nan yon kominote ape viv nan mizè , yo pa 
ginyin okinn mouayin pou yo kontrole res^ous yo bezoin pou 
yo rive viv tan kou moun. Res^ous sa-a yo : tè , kapital 9 
se nan min yon ti group moun yo ye. Ti group moun sa-a gin 
anpil pouvoua : yo rele li lelit. Pi f2> nan moun yo pa ka 
rive prop met tèt yo ... sa mete yo nan yon pozisyon febles 
pa rape ak group lelit la e sa kinbe yo nan la mizè. Sitou 
nan peyi dayiti se peyizan yo kfap produi pifó nan riches 
peyi - a , min yominm yo pa gin ase pou yo viv. Peyizan yo 
se ti moun nan min yon ti group ki gin kontrèl tout résous 
nan plan min li f kontrol tout prodiksyon res^ous sa yo tou. 
Devlopman kapab sôti nan andeyô pou li vini nan komi-
note-a ( bagay sa-a se devlopman ki sot anro pou li vin 
anba ) f min devlopman kapab soti tou nan moun kap viv nan 
kominote-a ( bagay sa-a se sa yo rele devlopman ki soti nan 
baz la ) . 
Anpil foua yo mande peyizan yo f sa yo ta pi bezoin : 
yo reponn : infrastrikti f sa vie di - rout, sistèm iriga-
syon , lekol , dispansè ak lopital. Yo reponn tou yo ta 
rinmin ginyin chanjman nan jan yo kiltive latè-a : yo ta 
rinmin kapab itilize angrè, pesti#idf yo ta rinmin gin aksè 
ñafl kredl agrikol (prête kob) • Eske bagay sa yo kapab 
minnin yon chanjmaii nan sitiyasyon sosyal, ekonoinik ak 
politik peyizan yo ? se bagay sa-a moin toujou ap mande 
tèt moin . Chanjman nan kondisyon fisik yo pa minnin moun 
yo nesesèman nan devlopman. Chanjman sa yo kapâb chanje 
tou sa ki alantou moun yo ; min sa pa vie di relasyon so-
syal yo , relasyon ekonomik yo ( 2 faktè trè inpotan nan 
sou devlopnan ) pral change pou tèt sa • 
Sepandan peyjzan ayisyen yo pa di sèlman yo bezoin 
chanjman fisik ( infrastrikti osoua teknik ) . IIan yon 
etid li te minnin nan no peyi-a IDEA vin ouè youn nan 
premye bagay peyizan yo di yo bezoin , se la jistis » se 
plis doua , se nesesite pou y o kontrole kapital yo ak tè 
yo . Tout bagay sa-a yo montre kijan peyizan yo vie gin 
chan^man nan relasyon sosyal yo • Si nou vie rive nan 
yon vre devlopman, fbk nou koiiprann dabo ki kalite jeffc 
pou nou fè , pou nou rive satisfè bezoin sa-a yo ki pral 
minnin yon chanjman nan relasyon sosyal aie ekonomik nan 
kominote rirai y o • 
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S o u d e v l o p m a n a n A y i t i 
Ayiti se youn nan peyi ki pi sou devlope sou la te • 
Gin yon pakèt rapo ki ekri sou peyi-a • Rapo sa-a yo se 
AID , Bank ííondial , Nasyon Zini , ak lot ôganis ki ekri 
yo • 
Sitiyasyon sante nan peyi dayiti , se li ki pi tnal 
nan tout peyi sou la te : nan chak 1000' ti moun , gin 150 
ki inouri • 
0 rive nan 5 ane ) mouri 10 foua pi plis pase ti moun miran 
laj kfap viv nan peyi devlope yo • 
Tibèkiloz , soua Malaria , soua lit maladi ki pote non 
Malnitrisyon • 
Nan yon rape Bank Mondial te fè nan ane 1975 , nou 
kapab li : An Ayiti ginyin yon doktè pou 13.120 moun 
Yon lot rapo ki fèt nan ane 1974 f montre nan 129 peyi 
sou devlope yo , Ayiti rive 127 pou konsomasyon kalori pa jou 
ak pa moun ; li rive 129 (sètadi dènye) pou konsomasyon protein. 
Apeprè 80 i/o grannioun yo pa konnjli ak ekri. 
Gouvènman-a depanse apeprè $1 pa moun ak pa ane pou edikasyon. 
gran moun y o an mouayèii pa depa-
se 47 ane (rapS 1977 ) 
ti moun piti an Ayiti yo (sèt nan 
3 ayisyín sou 100 ginyin soua 
26 fo nan ti moun kap viv nan zbn rirai yo ale lekol (rapo 1978 ) 
- 7 -
87 i* moun Kfap travay yo pa minm resevoua $240 chak ane. 
Bagay la pi mal ankfc nan zèn rirai yo . ko te moun yo gin 
apeprè $ 55 nan min yo pou tout ane-a (se sa yo rele reveni 
anyel moun yo ). 
2/3 nan popilasyon rirai la gin moins ankfc nan min li. 
Bank Mondial 9 nan yon rapa J.i te fè nan ane 1975 di 
2/3 sa yo pa gin plis ke 40 dola nan min li chak ane. 
Min nan ki kondisyon popilasyon rirai la ap viv. 
Si nou gade relasyon moun - tè nan peyi a , sètadi ki-
lès ki gin tèf kilès ki gin pouvoua, nap konpranotou— 
suit poukisa sitiyasyon-an^e konsa li ye . 
T è - a 
Ayiti se yon peyi agrikol. Apeprè 80 fi - sètadi 4 
milyon nan 5 milyon ayisyin y o - ape viv nan seksyon 
rirai yo . Kèm peyi-a piti . gin 180 moun kap viv sou 
yon kilomèt kare (se sa yo rele dansite popilasyon-an). 
Tout ko te nan peyi-a gin moun ( presyon demografik la 
ekziste tout ko te nan peyi-a )« 
Ayiti gin tout kalite tè : tè plinn , tè plato... 
min pi £b lan tè sa-a yo , se tè mon yo ye • ,Apeprè kat 
sinlcièm nan peyi-a se mon J asoua gro, soua piti. Preske 
mouatye nan mèn sa-a yo gin gro pant ( 40 degré ) ; pa 
gin anpil kote ki soua plat net , soua gin ti pant ( 10 
degré ) . ITou kapab di se sèlman 1/7 nan peyi-a ki konsa. 
Kote ki gin 40 degré pant yo , ou pa kapab kanpe fasil , 
san ou pa tonbe ; ou pa kapab fè kilti ditou sou yo . Se 
sak fè tout moun yo oblije viv sou tè ki bon yo ; yap 
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es eye kiltive yo . Sitiyasyon-anvin pli konplike ankb ak 
"bagay yo rele erozion-an. Se debouasQnan ki responsab 
erozion sa-a • li fè lot bagay tou : li detri tout boua 
nan peyi-a . 
Gin yon rapé Hasyon Zini ki di : nan 10 ane ankb , pap 
gin ase boua nan peyi-a , pou fè chabon ankb pou tout noun 
yo . Bagay sa-a pral Tin fè yon gro kriz nan peyi-a . 
Avèk tout mbn sa-a yo , gin anpil kote nan peyi-a , ki 
izole. Anpil kote pa gin rout. Pa gin anpil rout ki gin as-
falt (15 fi ) # Pifo rout yo , se vie rout yo ye ; souvan 
jra minm gin rout di tou , se a pye moun yo oblije mache • 
Bagay sa-a se yon baryè pou devlopman peyi-a . Min gin lot 
bagay ki pi grav toujou . 
Resous principal la se tè . Kèxn popilasyon - a trè 
dans, ou kapab sipoze chak moun ap gin yon ti kras tè, 
e se konsa bagay la ye vreman. Si ou konsidere yon 
eksplo«fcasyon agrikol ki ginyin yon karo ou byin mouins, 
se yon "microfítodia11 , aie selon resansman 1971 , 71 fi 
tout , eksplouatasyon se "aiicro'f undia* • Si ou pran 
eksplouatasyon jiska 2 karo kbm ttmicrofundía" , lè sa-a , 
88,9$ eksplouatasyon agrikol se "microïtaidia11 . 
An 1971 , grosè mouayèn yen eksplouatasyon agrikol 
an Ayiti te 1,1 karo. Ayiti pa minm jan ak anpil lèt kote 
nan Amerik* latin , kote gin gran propriyetè tè. Sepandan 
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gin "latifundia" . Gin 4.835 eksplouatasyon agrikol ki pi 
gro ke 7,75 karo . Yo represante 0.8 $ tout eksplouatasyon 
agrikol yo e yo anbrase 56.590 karo , ki represante 8,45* 
te eksplouate. Tout done sa-a yo vie fè nou ouè pa gin an-
pil gro propriyetè tankou nan le t peyi Anierik latin . Min 
ou bezouin fouye pi fon pou konprann|kilès ki kontrole tè-a 
vreman. 
lè ou konsidere gro eksplouatasyon agrikol yo , re-
sansman 1971 la , gin lè pa bay tout verite-a. Pa egzanp 
li pa bay okin eksplouatasyon ki gin plis ke 15 karo e 
demi pou depaiman loues. Min ou pa bezouin al byin louin 
Port-au-Prince pou ouè se pa sa. Se konsa gin kèk gro 
plantasyon pit ou byin kann nan nè yo pa konte. 
Te kilti-a pataje pami anpil moun. Min pataj la pa fèt 
jis . Alos ke anpil peyizan ap travay yon tè ki pa vreman 
bon pou kilti f gin yon lelit kap kontrole yon pakèt bon tè. 
leta joue yon r&l inpètan nan afè pata;) tè sa-a . Yo pa 
konnin ekzakteman , ki kantite tè leta posede, ni ki kan-
tite nan tè sa-a ki bon pou kiltif min se yon bagay ki 
prèske si , seke leta se pi gro propriyetè tè an Ayiti. 
Gin 4 fas on pou travay tè an Ayiti : 
- soua se prop tè pa ou 
- soua ou loue li nan min leta 
- soua ou loue li nan min yon patikilye 
- soua ou travay li an demouatye • 
l a b i o I 
E K S P L O U A T A S Y O N 
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Grose Kantite Sïpefisi total 
Karo Kantite 1> Adisyoné Karo Adisyoné 
0.01 - 0,08 16.820 2.7 2.7 850 0.1 0.1 
0,09 - 0.16 36.050 5.9 8.6 4.495 0.7 0.1 
0.17 - 0.25 107.080 17,4 26.0 27.410 4.1 4.9 
0.26 - 0.38 28.485 4.6 30.6 10.220 1.5 6.4 
0.39 - 0.50 104.890 17.0 47.6 51.045 7.6 14.0 
0.51 - 0.78 68.260 11.1 58.7 49.270 7.4 21.4 
0.79 - 1.00 76.010 12.3 71.0 74.585 11.1 32.5 
1.01 - 1.55 65.920 10.7 81.7 89.710 13.4 45.9 
1.56 - 2.00 44.340 7.2 88.9 85.320 12.7 58.6 
2.01 - 2.33 9.260 1.5 90.4 21.160 3.2 61.8 
2.34 - 3.00 27.370 4.4 94.8 75.010 11.2 73.0 
3.00 - 3.87 8.440 1.4 96.2 30.070 4.5 77.5 
3.88 - 4.00 4.300 0.7 96.9 17.150 2.6 80.1 
4.01 - 5.00 7.810 1.3 98.2 37.200 5.6 85.7 
5.01 - 7.75 6.440 1.0 99.2 39.310 5.9 91.6 
7.76 -10.00 2.660 0.4 99.6 22,610 3.4 95.0 
10.01 -15.00 1.285 0.2 99.8 15.480 2.3 97.3 
15.51 -20.00 590 0.1 99.9 10.260 1.5 98.8 
plus de2o.00 300 0.1 100.0 8.240 1.2 100.0 
Total 616.710 100.0 100.0 669.395 100.0 100.0 
A G R I K O L 
Byin souvan f peyizan -an oblige pa kapab travay nan yon sel 
fason. Pa ekzaap si li gin youn osoua 2 ti pasèl ki pa pèmèt 
li viv, li oblige cheche yon lèt pasèl pou anfème ou pou tra-
vay an demouatye • 
Miran si pifè nan peyizan yo di se propriyetè yo ye f 
yo pa konnin konbyin ladan yo gin papye tè nan min yo . 
Afè tè pa klè ditou non p«yi dayiti. 
Kiltivatè yo vann rek&t yo nan mache 9 osoua ak 
ekspètatè ( represmtan lokal yo ) • Se yo minm ki fè 
tout depans pou tè yo 9 se yo ki administre li tou . MÍTI 
gin anpil bagay Ici anpeche yo gin kontrbl rekfclt yo , 
osoua tè yo • 
Moun ki loue tè yo pa gin okin garanti sou tè yap tra-
vay yo ; sa dekouraje yo fè investisman sou tè sa-a yo • 
Peyizan yo rinmin plante anpil bagay sou tè yo f pou yo 
gin plis benefis ak tè-a ; min sa domaje tè a tou . De 
bagay sa-a yo 9 se paske ninpèt fcilè yon gro nèg gin doua 
vin pran tè yo nan min peyizan yo • Gin anpil rapi ki rakon-
te kijan peyizan yo vin pèdi tè yo fasil. Sitiyasyon inseki-
rite sa-a 9 se youn nan pi gro faktè ki anpeche devlopman 
kiltivatè yo • 
Peyizan pa kontrole pri nan mache yo. lè yo reyisi 
gin yon kredi , yo gin pou yo remet li avek 100 fo 9 si se 
pa plis. Yo pa gin anpil fasilite pou yoistoke rekàt yo , 
osi yo oblije vann rekèt la tou suit, minm si li pa fè pri 
lè sa-a. 
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Nou ouè gin anpil fos ki anpeche peyizan yo ékzèse yon 
kontrol individyèl. Peyizan yo fèmin nan yon sèk ki anpeche 
yo rive pi louin • Se yon sityasyon nou kapab rele : 
11 autosubsistance w • Pa gin anpil posibilite, osoua pa gin 
posibilite ditou pou yon peyizan pou kont li amelyore kon-
disyon sa-a yo • Nan sityasyon sa-a , peyizan-ai^ae ;jouk an 
ba li ye : résous yo pa nan min li , se pa li ki kontrole yo 
tou ; bagay sa-a yo se nan min yon ti group moun yo ye. Nou 
kèmanse konprann , non sèlman pou kisa peyizan yo konsidere 
la jistis kom youn nan bagay yo pi bezouin* min ankè ki gro-
sè injistis peyizan yo ap sibi • 
Nou ouè kijan chanjman nan infrastrikti fisik yo -
rout, sis tern dio , mache - pa profite peyizan yo ditou , 
si yo rete nan kondisyon aktyèl dependans yo . Okontrè 
chanjman nan infrastrikti yo kapab ogmante ankè sou dev-
lopman -an piplis. Peyizan yo ape vln pi pbv , pi deplndan 
de moun ki gin pouvoua - a yo • Kilès moun ki gin pouvoua ? 
Zijan pouvoua-a kons antre nan min yo ? 
S o s y e t e 
( gade tablo No 3 $ nah paj 68 ) 
Si nou vie fè yon tablo souestrikti klas an Ayiti, nou 
kapab mete iouk anro , moun kap profite yo plis : 
•moun ki gin anpil tè 
•moun kap f è gro komès 
•moun ki chef (soua politik 
soua administratif ) 
moun sa-a yo fome yon ti lelit fèmin. Yo gin pouvoua nan 
nivo nasyonal • 
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nan mitra , ginyin yon let group moun • 
Moun sa-a yo gin pouvoua nan nivo lokal : 
. moun ki pa fin gin trop tè 
• moun ki gin ti komès /Cspekilatè 
• moun ki ti chef nan lokalite-a 
(soua politik 
soua administratif ) 
• moun ki indepandan , kap viv sou 
ti metye yo • 
jouk an!)a , se la pi fè moun yo ye : 
« peyizan ki gin ti tè 
. moun ki gin fern 
• machann yo ak ti komès an yo 
Si ouap gade distribisyon reveni yo an Ayiti , ou ouè 
ki jan tout riches yo kons antre nan lavil yo - s i tou nan 
Port-au-Prince . Yon rape yo te fè nan ane 1975 , montre 
trè byin diferaife ki ekziste ant milye riral ak milye la 
vil (irbin) 
94 fi popilasyon riral la ap viv nan dènye degré la 
mizè-a • Gin 2/3 nan moun sa-a yo ki pa minm gin $ 40 pou 
yon ane nan min yo , min gin yon ti group tou kap viv nan 
milye riral la , ki gin bon ti kob nan min yo • 
Yon lèt bagay kap fè nou ouè ki jan riches la , se 
nan min yon ti group moun li konsantre : 5 £ nan tout moun 
kap viv an Ayiti ginyin 50 fi reveni nasyonal la nan min yo. 
Reveni moun sa-a yo ( moun ki anro yo), 184 foua piro pase 
reveni noun ki anba yo • 
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An Ayiti , gin 7.000 fanmi ki gin yon reveni ki ¿Lepase 
$ 50.000 • Nan group sa-a 9 3*000 fanmi ladan yo se nan Port-
au-Prince la yo chita ( reveni moun sa-a yo minm vanse rive 
nan $ 100.000 ) . 
Tout chif sa-a yo , se nan yon rape IHS te fè nan ane 
1977 t nou pran yo • Gin yon paket lèt/tetatistik ki montre 
dif erans nan peyi dayiti ant milye irbin ak milye riral : 
. 83 fi tout depans peyi-a f se nan Port-au-Prince yo fètj 
yo profite sel man 20 fi moun nan popilasyon-aAJ. 
• 90 fi tout aktivite indistryèl nan peyi-a f se Port-au-
Prince yo chita • 
Nan sistèm aktyèl peyi-a f nou kapab di saut peyi-a 
ap manje tou sa periferi-a ap fè pou li ta rive devlope. 
Yo pa investi anyin nan periferi-a ; sèlman si sa pè-
mèt li kap pote plis pou sant la , lè sa-a yo interese fè 
yon ti bagay ladan li . 
Ekzafip : yo konstri yon rout souadizan pou yo favorize 
devlopman agrikol la • Min rout sa-a kapab fè sou devlopman 
agrikol la vin piplis : li pèmèt moun lavil yo vin pran tou 
sa peyizan yo gin lakay yo e li pa chanje anyin nan kondisyon 
peyizan yo • 
Lè tout riches yon peyi konsantre nan min yon ti group 
lelit ki chita nan kapital - la , okin desizyon pa kap pran 
si se pa nan kapital la li soti ( yo rele sa santralizasyon) • 
- 15 -
Bagay sa-a fè sou devlopman nan zàn rirai yo vin piplis. 
Komln yo pa kapáb pran okin desizyon. soua sou plan adminis-
tratif f soua sou plan finan* : yo oblije suiv tout desizyon 
gouvènman—an pou sektè irbin-afl. 
Santralizasyon sa-a pa kite anpil plas pou èganizasyon 
nan ñivo lokal-la. Pa gin yon grim fcganis legal ki represan-
te interè peyizan yo nan komln yo • Ositou pa gin okln ini-
syativ ki soti nan niv© sa-a • Aksyon yo raz f tout moun ki 
gin vale yo , tout résous yo ale 151 kote. îkran ki rete yo 
vîn gin yon afè ffbon & e bon n lakay yo (fatalis: ) : yo 
konnin tout desizyon se nan min lèt moun yo ye • 
Sou plan kiltirèl la se minm bagay • Kan kilti ayîsyèn 
gin bagay ki ofisyel , gin bagay ki tolere. Sa ki ofisyel f 
se nan vil y o , nan min moun lavil y o f moun ki gin pouvoua 
yo f li chita. 
Sa ki tolere , 
se nan kominote rirai yo f nan min peyizan yo 9 moun ki jouk 
anba yo . li chita . 
Lang franse, reliiyon katolik, maryaj, lopital : 
se yo ki f e kilti ofisyel la • 
Ireybl , relijyon vodou , plas a j , medsin fèy : 
se yo ki tolere • 
Yon bè gin kilti ofisyel la , jan moun yo viv , abitid 
kiltirèl lelit ki gin pouvoua-a , lit bè gin kilti tolere-a 
jan peyizan yo viv. abitid kiltirèl peyizan yo 9 80# popila-
syon peyi dayiti-a • 
Peyizan yo pa kapab santi yo byin lè yo vin konprann 9 
yo pran tèt yo pou inferyè 9 sèlman paske se peyizan yo ye . 
Peyizan yo vin kouè vreman yo inferyè 9 yo vin aksepte infe-
ryorite natirèl yo , la mizè yo ; yo vin kouè yo pa kapab f è 
anyin pou yo sèti nan sitiyasyon sa-a . lout bagay sa yo 
vin fè yo kouè yo la sèlman pou yo sévi moun lavil yo 3d. ye 
mina ap viv nan yon monn efisyVL , siperyè. 
Nan pale ak lidè peyizan ayisyîn yo , yo vin fèm ouè : 
non sèlman peyizan yo konsidere sityasyon yo nèmal. min yo 
kouè yo pa kapab iè anyin pou yo change li « 
Min yon ekzanp sou bagay sa-a : se yon nonm nan lelit la ki 
rakont^i istoua sa-a : li f è lontan lap vizite veksyon riral 
yo ... chak f oua li tounin lakay li ak kado 9 f roui osoua lèt 
bagay peyizan yo bali • Li te toujou kouè tout bann kado sa-a 
yo moun lavil yo resevoua. se paske peyizan yo janti , jenere. 
ak lèt bagay kon sa. Yon 3 ou 9 li vin realize si peyizan yo 
fè tout kalite kado sa-a yo 9 se paske , nan je yo , yo kon-
sidere yo oblije bay moun lavil yo tout bagay sa-a yo f paske 
yo minm yo inferyè douvan moun lavil yo . 
D v a l i t e n a n k i l t i a v i s v e n l a 
Qfiavèl Tolere 
Lang Pranse Ereyèl 
Rëlijyon katolik vodou 
Inyon marjaj plasaj 
Santé lopital Doktè Fèy 
Alèkile f si pi fè nan ayisyîn yo konsidere se inferiè yo ye f 
akès pratik kiltirèl yo , se yon bagay "anachronique" . Pou 
moun yo vin devlope. fèk yo vin rekonèt kilti majorité peyi-a. 
Lè peyizan yo di yo bezoin plis lajistis 9 petèt se paske yo vie 
yo vin rekonèt kilti pa yo . 
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J e f 5 p o u d e v l o p m a n aja A y i t i 
Depi ane 1960 f ginyin yon veritab maladi pou devlop-
man ki komanse nan peyi dayiti, li kontinye vin pi gro 
depi lè-a • To jouinn li nan tout kali te ko te nan peyi-a . 
Nan ane 1976 f te ginyin apeprè 146 fcganis soua intènasyonal. 
soua miltinasyonal f bilateral osoua non gouvènmantal ki tap 
travay nan peyi-a • Nou kapab di t̂ feinyin yon iganis devlop-
man pou 33.000 ayisy n • Nan 146 bganis sa-a yo 9 pa ginyin 
tout èganis gouvènman yo kap travay pou devlopman . Pifè 
nan 146 fcganis sa-a yo , se 5ganis legliz osoua sévis se-
Kilye . Nan 146 yo , 10 te intènasyonal . 10 te bilateral , 
4 te miltilateral • 
Te ginyin èganis tout grosè f tout bidjè ak tout kalite 
projè. Nasyon Zini estime èd miltilaferal la pote $ 68*7 
milyon do la . Ed non - gouvènmantal la pote $ 12.3 milyon 
dola. E ginjlè chif sa-a yo pi plis ankè nan reyalite -
a . 
líinm jan gin anpil fcganis, minm jan fin anpil aktivite. 
Pifô nan èganis devlopman sa-a yo , idantifye 2 sektè espe-
syal kote yo bay kob , kote yo voye moun , kote yo komanse 
fè aktivite. Souvan tou yo konsantre jefe yo nan yon zèn , 
nan yon depatman. 
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Yo esaye suiv 3 rout : 
- projè integre f kote yo fè anpil aktivite nan yon zèn • 
- pro je ki gin yon sèl aktivite • 
- pro jé nasyonal osoua rejyonal ak yon aktivite min nan 
yon lokalite • 
Avèk tout kantite èganis sa-a yo , kap suiv youn 
osoua dives rout , peyi dayiti vln sanble yon galeri , 
kote gin tout kalite aktivite pou devlopman riral . 
Si gin tout paket èganis sa-a yo kap travay nan 
peyi-a , se paske Nasyon Zini te klase Ayiti pami youn 
nan 25 peyi ki pi pèv sou la tè. i^poukoua vln gin tout 
pakèt program devlopman sa-a yo $ vin gin tout èd m u -
tilât eral ak bilateral osoua èganis legliz sa-a yo . 
Ki reailta tout program sa-a yo vln ginyin ? 
Eske peyi dayiti vln devlope pi plis ? 
Nou pa kapab reponn kestyon sa-a yo nan ti liv sa-
a t min si nou konsidere tout bann diskisyon nou fè nan 
ti liv sa-a f nou anvi reponn : N 0 tf • 
Pou nou kapab ouè pou kisa bagay la se konsa li ye f 
nou panse li ta nesesè pou nou ekzaminin aktivite kèk 
èganis kap travay nan devlopman • Nou pral ouè 2 nan èga-
nis sa-a yo : youn se USAID osoua AID : Ajans pou devlopman 
intènasyonal : se yon eganis gouvènman amerikin fonde . 
Lap travay sèlman ak gouvènman ayisytn . lit èganis la 
se EACHO : se yon èganis ki pa bagay gouvènman-ah. lap 
travay sèlman nan peyi dayiti . 
USAID 
Oganis pou devlopman intènasyonal la ap travay nan 
peyi-a depi 1970 . Se lè sa-a Btazini te deside reprann 
aktivite yo an Ayiti ( sa te fè 10 ane depi yo te refize 
bay peyi-a èd ankè ) . 
AID mete kob nan anpil projè nan peyi-a . Nan ane 
1978 , depans AID te fè nan Ayiti te monte nan 16 milyon 
do la • Kan ane 1975 , AID pètko fè tèlman depans nan 
peyi-a , min bidjè li te repreaante 7 # nan depans peyi-
a . 
Objektif èganis la an Ayiti se : ide popilasyon 
rirai yo viv pi byin ; S £ poukoua AID ap eseye devlope 
institisyon lokal 3̂0 ki gin program pou ogmante pro*-
diksyon ale reveni yo nan milye rirai la • AID ta vie 
rive feme yon "chapant" pou pèmèt devlopman tout program 
gouvènman yo ki vie of ri sévis nan milye rirai la . AID 
ap eseye ranièse institisyon gouvènman osoua institisyon 
prive yo , sitou sa kap travay nan devlopman rirai la , 
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sa kap pote sévis tel ke santé ak planing • AID panse 
institisyon sa-a yo ap vin pèmèt lit institisyon feme 
sou plan lokal la pou of ri kèk sévis nan kominote-a 
ak introdui ide néf nan tèt popilasyon rirai la • 
Aksyon AID de s ide minnin nan kominote yo , gin pou 
li sèti anro pou lal anba • Tout pro je yo , tout aktivi-
te yo f se ofisyel AID , se "contracteur 11 , se gouvèn» 
man ajisym-an ki idantifye yo , planifye yo ak adminis-
tre yo • Yo sipoze benefis yo pral tonbe nan min moun 
pouki yo fè projè yo - sètadi pou pèv nan milye rirai 
la • Ak aproch sa-a 9 moun ki pral benefisye projè-a 
joue yon rèl pas if . Se moun lot kote ki vin fè lakay 
yo . Nan kalite projè sa-a yo 9 gin gro investisman , 
souvan pou chanje infrastrikti fisik la : konstriksyon 
rout osoua gro kay • 
AID gin 5 aktivite an AYITI t 
- nouriti ak nitrisyon 
- planing 
- santé 
- devlopman edikasyon ak resous imèn 
- divès lèt aktivite pou devlopman • 
Pifé nan aktivite AID yo se bay manje ak fè program 
nitrisyon. Pou sa , AID gin program nan : 
- devlopman kominote rirai 
- devlopman agrikilti 
- antretyen rout 
- devlopman ti kiltivatè 
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- konstriksyon rout 
- program agrikilti integre 
- komès pou kiltivatè • 
Pou nou kapáb konprann byin ki jan AID travay 9 an 
nou konsidere youn nan projè li f inanse yo : projè ki pou 
ide ti agrikiltè yo devlope . Projè sa-a ap cheche ogaan-
t prodiksyon ak reveni ti planté kafe yo . 
Depi 150 ane , kafe se baz ekspètasyon peyi-a • Ti 
agrikiltè yo se premye prodiktè yo • Ginyin yon sistèm 
ki pèmèt|espekilatè yo ak negosyan lavil yo kontrole tout 
mache-a ak tout ekspètasyon yo . 
Nan ane 1974 , AID siyin yon akè ak gouvènman ayisyîn 
pou yon program 5 ane nan bi ogmante prodiksyon kaf e-a . 
Program lafl̂te vie : 
- modènize sektè prodiksyon kafe-a ak 6 sant ki te gin pou 
bi montre moun yo metèd modèn . 
- konstri ak amelyore rout penetrasyon nan zèn kafe yo 
(61 km) 
- bay kèb pou achte 14.000 tèn angrè , ki soti nan Etazini. 
Angrè sa-a f yo te vie vann li ak kiltivatè ki gin soua 
40 karo tè , soua mouins. 
Lè yo tap planifye projè-a , responsab amerikin ak 
ayisyîn yo te deside , pou modènize sektè kaf e-a , fbk 
program la te insiste anpil sou itilizasyon angrè yo • 
Osi nan 6 milyon yo te prevoua pou bidjè-a , yo mete 5 
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milyon dola pou angrè . Pou pèmèt ti kiltivatè yo achte 
angrè sa-a , yo vin feme yon bagay yo relé : SAtST . 
Sosyete Agrikol Kredi. * Chak SAK te fome ak yon ti group 
peyizan kap plante kafe • Nan premye pati program lafl, 
yo te deside vann angrè yo pi bon mache pase lot kote f 
Pou ankouraje kiltivatè yo achte li . Pri angrè a te 
gin poufl ogmante ofi-ak-amesi program la tap vanse # 
Jan projè sa-a komanse , ak jan li te gin pou evolye f 
montre ki jan AID travay : se eXpè ki idantifye bezouin 
moun yo f se moun anro y o ki planifye tout bagay . Kiltiva-
tè kafe yo prèske pa patisipe nan planifye ak dirije pro-
gram lart. Se moun anro yo ton ki planifye tout aksyon 
projè-a : Yon group teknisyen al nan yon zèn AID chouazi 
pou program laO. Yon kiltivatè pa kapab patisipe nan pro-
gram kredi-a si li pa f è pati yon fcganis leta. £jpesyalis 
leta yo dirije tout pati nan projè-a , se yo ki te gin pou 
pran tout desizyon yo tou . 
Premye bagay yo te fè , se te konstri rout ak sant 
pou kafe ( chanjman fisik nan peyisaj la ) • 
Yo cheche eksplike peyizan benefisiè yo, inpfctans projè-
a pou yo • Itilizasyon angrè te kle tout projè-a • 
Projè-a poko fini ... ositou nou pa kapab di ou kou-
lye-a si li te bon osoua si li pa te bon • Min nou kapab 
di ou ki febles nou ouè nan projè sa-a • 
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Youn nan sant kafe yo te TYOT • Tybt se yon kote 
ki gin anpil tè plante ak kafe , min pa gin rout. Se 
min sèlman ki la , osi li pat fasil pou kiltivatè ki 
rete bè la f patisipe nan projè-a • Yo gin yon problem 
dio tou , osi yo pat kapab instale yon machin pou de* 
pilpe ak lave kaf e-a • 
Maigre problem sa-a yo , se Tyot yo te vln konstri 
sant la • Pi fè nan prè pou angrè yo 9 se nan zèn lan 
yo te fè yo • Fè moin di nou 9 Tyot 9 se peyi nonm ki te 
minis agrikilti , lè yo te vln deside ki kote yo pral me-
te sant yo . Nonm sa-a se yon gro prodiktè kafe 9 minm 
jan ak anpil lbt vouazin li* Kob asistans amerikèn la 
yo te prevoua pou ti kiltivatè yo 9 vln depanse nan sel 
kote nan peyi- a , kote gin yon pakét gro planté. 
Yo te vin piase yon let sant kafe nan yon kote ki 
pa bon pou kilti kafe 9 paske li pat ase ro ( 250 met ) . 
Sepandan yo te chouazi kote sa-a 9 paske yo te vln jouinn 
ladan li yon fèm demons trasyon depatman lagrikilti ( fè 
moin di nou fèm sa-a te fin kraze apre yon sikíon nan 
ane 1960 ) . 
Nan tout ekzaup sa-a yo 9 nou ouè ki jan presyon 
politik la vln aji sou projè-a , sa fè li pa kapab rive 
nan bi li : ide ti kiltivatè yo . 
Gin lèt problem ankè : program angrè-a vln pa 
kâb devlope pou 2 rezon : 
- yo te vin pran anpil tan avan pou yo kapab bay kredi yo 
- agrikiltè yo pa ouè tou suit , poukisa pou yo itilize 
angrè • 
Program prè-a pa fasil. BCA gin anpil problem ak 
li . Si kiltivatè yo pa kapab deside yo itilize angrè f 
se paske tout kiltivatè nan peyi-a pè fè trop depans 
pou tè yo • Yo fè deja yon pakèt move eksperians ak 
angrè : yo boule pye boua kote yo itilize trop angrè , 
gin de lè sa rive prop agronom ak ajan agrikol yo nan 
sant la • $& poukoua nou pa do kouri di trè vit peyizan 
yo derfifize tout progrè . 
Ankèt nou minnin nan Ne peyi-a , montre nou ki jan 
peyizan yo aksepte pran ris lè yo ouè ki avantaj sa 
kapab bay yo • Min se yo minm ki deside pran ris yo . 
Lè ouap planifye yon projè kon sa , sèt anro , 
souvan ou pa fin konprann byin reyalite peyizan-an. Kan 
ka AID - a pa ekzaup : lè yo di yon ti kiltivatè se yon 
moun ki gin 40 karo f osoua plis, se paske yo pa fin 
konnin reyalite distribisyon tè-a an Ayiti . Kiltivatè 
ki gin 40 Karo osoua pus, se moun ki nan lelit lokal 
la • 
Min pe tèt problem ki pi inpètan nan projè-a , se 
pi fon ankè li soti. Gin yon íspesyalis yo relé Girault 
ki di mouin, dapre li , modènize sektè agrikol la aveJt 
gro kob yo ponpe ladan li , pap kontribye di tou nan 
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chanjman sitiyasyon moun yo . Bagay konsa pa aanyln di tout 
kès minm sou devlopman moun yo f sètadi s inégalité nan 
relasyon sosyal yo kap áominin sistèm mache - a , ak 
aranjman pou tè yo t 
Si 2 bagay sa-a yo kontinye ekziste f moun anro yo pral 
benefisye devlopman-afl. min moun anba yo pap ginyin an-
yin ladan li • 
HACHO 
HACHO ekziste depi ane 1966 . To te vln fonde li 
pou pote èd teknik ak materyèl nan Ne douest la f ki 
se zèn ki pi pèv nan tout Ayiti . Bi HACHO , se te fè 
peyizan yo rive fème kooperativ ak asiste yo nan dev-
lopman sosyo-ekonomik yo • lè li komanse f li te ginyin 
4 anploye . koulye-a li gin 170 f sitou ayisyîn • Li 
gin apeprè 100 moun kap travay nan aktivite devlopman 
kominotè f nan kominote riral yo • 
HACHO se yon èganis pou devlopman : li demi prive . 
Se amerikin ki bay pi fè nan kob la , min li resevoua let 
kob tou • 
AID souteni èganis la avèk yon program n Food 
for Vfork n . 
Câ8f ak sévis Ifretyen bay €d tou • 
Gouvènman ayisyîn-aflfkontribye tou avèk yon ti kob 
pou frè fonksyonman. ekipman ak pou sale moun yo • 
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HACHO se pa minm baffay ak AID : 
Pèsonèl HACHO-a ap travay nan kominote riral yo . 
Se yon iganis ki pi piti , li gin mcuins k&b tou # 
HACHO pa oblije travay ak soua yon let èganis, soua 
yon institisyon ki ta la pou fè osoua aprouve aktivite 
li • Lap travay nan yon kote fifo, li gin plis kontak 
ak moun nan kominote yo • 
HACHO bay asistans nan afè sante, devlopman ko-
minote f agrikilti ak edikasyon. Nou kapab di apeprè moitye 
tout kob HACHO-a se nan afè sante li pase . 
HACHO travay si tou ak konsèy kominote yo . Li bay yo 
asistans teknik ak finansyè pou pèmèt yo reyalize pro-
jè devlopman kominote yo • Afè konsèy la , se yon ba-
gay ki pa trè vye nan peyi-a : se gouvènman ki te kreye 
yo f gin apeprè 10 ane • 
Se nan ane 1975 - 1976 , kèk konsèy kominote nan 
Nèdoues la komanse mande HACHO yon èd. Li aksepte , min 
apre yon ane, li reyalize , sa konsèy yo tap fè , se te 
lave min souye a tè # 2 rezon pou sa : 
- konsèy yo pat kapab idantifye priyorite nan zèn lan 
- yo pat kapab établi yon plan travay • 
Ositou HACHO deside voye animate pou travay ak 
konsèy yo • Min dapre sa nou te vin tande , sa pat 
bay siksè non plis. 
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Gin lè te gin 3 problem s 
- premye-a se tetetrikti konsèy la 
- dezyèm la se te fèmasyon animate yo 
- trouazièm la se te jan Food for Work la te itilize. 
Pi gro problem ki te ginyin ak konsey kominotè yo 
se paske komite konsèy la te fème ak tout gro nèg nan 
lokalite-a . Matim nan komite-a te gin 2 foua plis kèb 
pase mazan nèmal yo • 
Moun pèv nan lokalite-a pat jam vln manm 
konsèy la « 
Manm konsèy yo pat kapab fè anyin , paske moun 
ki tap dirije konsèy yo , se te moun ki te gin pou-
voua sou yo . Tout aksyon konsèy la te de side minnin . 
se te aksyon ki tap pète avantaj pou gro nèg yo ( pi 
fè ladan yo pat bay rès peyizan yo okin avantaj ) • 
Ton ekzaap : Konsèy la vln deside konstri yon sis-
tèm irigasyon pou yon tè ki te pou moun lelit yo • Lot 
manm konsèy yo travay 9 yo resevoua Food for Work 
HACHO bajjro , pou yo fè plis dlo rive nan tè-a • 
Projè sa-a pa amelyore kondisyon moun ki pat gin 
tè kote yo fè irigasyon-aTU Li pa amelyore non plis kon-
disyon moun ki te afèmin tè nan zèn irige-a ( pri tè 
sa-a yo vin monte ) • 
Problem ki te vln ginyin ak animate yo • seke yo 
santi yo pi pre lelit lokal la . maigre se nan popilasyon 
a la baz la yo sèti . Sak f è bagay sa-a vin fèt f se 
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paske animatè-a ki etranje nan zèn la cheche yon sekirite 
ekonomik ak pèsonèl ka moun lelit la • Nou kapab di tou f 
animate yo resevoua yon sale nan min 1ÎA0H0 , ki fè yo 
vin nan minm pozisyon ak moun lelit yo • Se pa souvan 
moun kap viv nan kominote riral yo gin yon sale • Ositou f 
animate y o vin pause pou gro nèg . Pliziè ladan yo vin 
achte tè , yo afèmin tè sa-a yo ak moun yo te gin pou yo 
travay avè yo . To vin pa kapab fè anyin ankè , pou yo 
chan;j e kominote-a : 
sitiyasyon yo te vie chanje-a , se yo minm minm kap defann 
li koulye-a • 
Food for Wbrk , se yon program yo kritike anpil • 
Anpil ayisyin kap travay nan devlopman reproche li gin 
move inflyans sou devlopman kominotè-a . Nan program 
sa-a , peyizan yo resevoua yon sipli man je pou patisi-
pasyon yo nan kèk aktivite devlopman kominote . To gin 
tandans konsidere man je sa-a kern yon sale pou travay yo • 
To vin pèdi abitid fè yon travay ansanm pou dev-
lopman kominote yo . Souvan lè pa gin Pood for Work 
ankè 9 peyizan yo pa kontinye travay la , minm si projè 
a pa ko fini • 
Nou kapab di jefe AID yo ak jefè HACltO yo ginyin 
minm febles • To pa bay peyizan yo ase pouvoua pou yo 
patisipe nan idantifikasyon bezouin yo f nan planifikasyon 
aktivite yo , ak nan kontrol projè-a . 
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Se moun lot kote ki vln fè devlopman nan kominote-
a • 
Pi fè nan aktivite yo vize transíame bagay yo f 
pase pou yo cheche aji sou relasyon sosyal yo . 
Pou transfème bagay yo 9 ou bezouin anpil kob , 
anpil asistans teknik , anpil aparèy f ositou ÍB^>ou-
koua popilasyon-*A vln panse devlopman se yon bagay yo 
fè pou moun , li pa nesesè se moun yo f yo minm f ki 
fè li . 
Kalite devlopman sa-a 9 pa pote anyin pou popi-
lasyon a la baz la • 
Gin milyon dola kap dévide sou peyi dayiti . • • 
Gin yon paket èganis kap travay nan devlopman •. . 
Maigre sa 9 popilasyon a la baz la kontinye soufri 
grangou f li kontinye sou devlope • 
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D e v l o p m a n le 1 s o t i n a n b a z 1 a 
Peyizan yo bezoin amelyore kapasite prodiksyon 
yo 9 pozisyon yo nan sistèm sosyal , ekonomik ak po-
li tik la • Tout moun konn sa • Min maigre sa , f ok 
devlopman moun y o vln avan devlopman bagay yo • Si se 
pa sa ki fèt . kap gin kèk transfèmasyon fisik nan lo-
kalite-a , min fon problem lanjfc>ap chanje ditou . 
Peyizan ayisyîn yo di yo bezoin plis la jistis . 
Tablo sou devlopman ayisyi n-a/i|montre peyizan yo sou-
fri anpil injistis . Nou kapab di yo bezouin: 
- plis sekirite nan afè tè a : si se propriyetè yo ye 9 
f ok yo gin papye tè yo , nan min yo • 
- plis posibilite prête la jan ak interè nèmal (afè ponya-
a fèt pou li sispann ) • 
- plis posibilite posede ak gin kontrol sou bon tè yo • 
- lejitimasyon koutim kiltirèl yo . 
- gin doua pran desizyon pou yo minnin aktivite nan lo-
kalite-a . 
- yon miyè distribisyon sévis santé yo • 
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Pou bezoin sa-a yo vin satisfè 9 fok relasyon 
sosyal ak ekonomik yo chanje . Si chanjman sa-a vin fèt, 
besoin aa-a yo vin satisfit . devlopman a la baz la kap 
établi , injistia yo kap eliminin • 
Avan nou pale sou IDEA ki se yon èganis kap tra-
vay pou tout bagay sa-a yo vin reyalize , an nou di de 
ti mo sou projè Le Borgne la • 
L e B o r g n e 
Parouas Le Borgne la sitye sou kèt ne peyi dayiti. 
Li gin lavil Le Borgne ak 55 lèt abitasyon tout alantou. 
Apeprè 1765 fanmi ( sa fè yon total 8.987 moun ) ap viv 
nan 22 mil met kare ki fèmin parouas Le Borgne la . 
1/3 laàan yo ap viv nan vil Le Borgne la. Dansite 
popilasyon - a fè 408 moun pou yon met kare. Dansite 
sa-a pi piti pase nan anpil lèt kote f min li trè fè , 
maigre sa . 
Se roua la Prance la ki te fonde Le Borgne , nan 
ane 1760 . Se te yon pè trè inpètan ki tap ekspète an-
pil produi lokal nan tan la koloni . ak lè te gin anpil 
kannann. gin 30 ak 40 ane de sa • 
Se te kafe ak kakao ki te pi gro retólt yo , di 
tan la koloni . min koulye-a pa gin okin gro planta-
eyon ankè « 
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Apre revolisyon 1804 la . franse ak milat yo dis-
parut nan Le Borgne . ofisye ayisyîn yo vin établi yon 
lelit lokal noué . Peyizan yo , yominm te okipe tè ki 
te tout alantou la vil la . Apre revolisyon-an^Lavil la 
te vln yon sant komès pou abitasyon tout alantou yo . 
Pliziè nan fanmi Le Borgne yo 9 sitou moun ki te gin 
plis tè yo , vln joue yon gro rèl nan komès sa-a • Min 
moun sa-a yo pa eseye fè kapital yo vln pi gro • Poíi-
syon yo te inpètan sou plan lokal la 9 min li pa jam m 
siyifye anyin sou plan rejyonal la , osoua sou plan 
nasyonal la . 
Panmi ki pi gro nèg nan Le Borgne , te rive nan 
fin ane 1890 • Premye moun nan fanmi sa-a (zansèt la ) 
se te yon komèsan Port-au-Prince, ki vln Le Borgne ak 
kob , li ouvri yon gro komès , e li komanse prête pe-
yizan yo kèb ak interè • 
Peyizan yo vln pa kapab remet kèb sa-a 9 apre 
yon seri katastrbf natirel 9 move relcblt , move pri 
pou rekèlt yo • • • ositou , gro komèsan-an vln gin yon 
pakèt tè. 
Apre yon ti tan , se li ki vln pi gro komèsan nan 
parouas la • se li ki vln pi gro cspekilatè kafe 9 li 
vln sèl moun ki gin lisans gouvènman poufl achte kakao • 
Koulye-a zansèt sa-a mouri , min piti piti li 
kontinye 11 bizenis 11 la • Se yo minm ki achte totalité 
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rekolt kafe-a . Yo voye li Port-au-Prince nan kamyon 
pa yo • Tout té yo te rasamble yo f yo afèmin yo ak 
peyizan • Jodi-a fanmi sa-a vin gin pi fè tè nan pa-
rouas la : sèl leta gin plis tè pase li . Natirèlman 
gin lèt fanmi tou kap fè minm bagay •. • min nan pi 
piti • 
Jouk nan ane 1950 f Le Borgne te izole ak rès 
peyi-a . Li te Jiache dèyè mèn yo . 
Jouk nan ane 1950 , pat gin rout pou machin • 
Se te soua sou do pye ou , soua sou do bèt , soua 
sou lanmè , ou te kapab al lèt kote tan kou Cap 
Haitien , pa ekzanp • 
Nan fin ane 1930 yo , ak nan debi ane 1940 yo 9 
Le Borgne vin gin yon gro riches ak afè bannanrt la • 
Min bagay sa-a pa dire anpil • • • ositou , Le Borgne 
tounin nan posisyon yon ti sant komès • 
Jodi-a 9 sèl bagay ki sèt Le Borgne pou al lbt 
bè dLo , se moun yo . ki ekspoze la vi yo sou de 
vyep ti batimán pou yal Miami , osoua Nassau • 
Le Borgne , se yon bon ekzanp , sa sou devlopman 
ye an Ayiti . Ekzanp Le Borgne la reprodui nan anpil 
lèt kote nan peyi-a • 
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- Nan domèn sante-a , 64 fi nan popilasyon-a gin maladi 
la fièv , osoua tibèkiloz • 
50 fi gin vèmin 
42 fi soufri malnitrisyon 
pa gin dlo potab 
mètalite infantil la rive nan 26 fi . 
- Nan domèn edikasyon-a , 78 fi gran moun yo pa konn ni li, ni ekr 
61 fi pat jaaf̂ kl lekol 
lekol segondè-a ki pi pre , sitye byin 
lamín . Se Cap Haitien li ye . 
- Pa gin okin chif ki bay reveni moun yo ... min ou ouè 
tou cuit , gin anpil mizè nan Le Borgne • 
65 fi moun yo ap viv nan kay 
2 pyès ak yon fèy tel pou toiti . 
33 fi ap viv nan kay ki pi pèv 
ankè , ak pay pou toiti 
2 fi sèlman rete nan vre kay 
88 fi ap viv ak agrikilti , 
min sèlman 10 fi gin rou , 6 fi gin yon pikoi • 
T è - a 
Le Borgne se yon peyi mèn . Pifé nan mèn yo se bè 
lanmè - a yo ye. Yo kite yon ti pías tou piti pou bouk 
la . Nou fèk di gin 88 fi moun yo kap travay nan agrikilti... 
poutan pa gin bon tè pou la kilti . Ositou , peyizan yo ap 
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kiltive de tè , kote yo pa minm kab rete dibou íasil . 
Mouiî tande di m&n yo te kouvri ak pye boua , gin 20 
ane nan sa ... min koulye-a erozyon . ak boule-tè 
fin ravaje pi fè nan pye boua yo . 
Ositou peyizan yo kap chèche bon tè , oblige monte 
byin ro . nan mèn yo pou jouin yo , yo oblige kiltive 
té dio anvayi ( yo kiltive yo nan sezon chèch , nan 
espoua ya kap fè rekolt la avan alo-a monte ) . 
D i s t r i b i s y o n t è - a . 
Nan Le Borgne f 75 $> moun yo ap viv sou tè ki gin 
1/4 jouK 3 karo . Group moun sa-a yo , kontrole apeprè 
52 # tè nan zèn la ( se yon pousantaj ki ro si ou gade 
çstatistik nasyonal yo ) . 
Gin 14 fanmi nan Le Borgne . ki gin tè 10 karo osoua 
plis . min yo posede omouins 22 $ tout té yo . 
Nan yon pakèt interview m fte fè ak moun yo f yo di 
mouin. gin yon sèl fanmi ki gin plis pase 100 karo tè . 
Si ou konsidere distribisyon tè-a . nan parouas -
la , ou ouè gin yon ti group ki gin ant 4 ak 10 karo tè. 
Moun sa-a y o kontrole 26 i> tout tè yo . Se moun ki rete 
nan bouk yo ak fanmi yo e yo loue tè yo ak lot moun . 
Nan Le Borgne . sitiyasyon tè y o pa klè^ minm jan ak 
tout lèt kote nan peyi dayiti. Peyizan yo ( pi fè ladan yo ) 
di yo se propriyetè , min yo pa gin pàpye tè nan min yo . 
- 36 -
Gin apeprè douz ane nan sa, gin yon group peyizan ki 
pèdi tè yo paske gin yon group moun o Cap ki rive nan le 
Borgne ak papye tè sa-a yo nan min yo . 
Souvan lè yo pran posesyon tè yo konsa , yo vann yo 
a)c peyizan ki sou tè sa-a yo . 
Min peyizan sa-a yo gin pou yo fè dèt ka izirye f pou 
yo rive achte tè sa-a yo . 
( Tahlo paj 37 la , montre noü ki jan distribisyon 
tè-a ye flan parouas Le Borgne la ) 
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l a b i o II 
D I S T E I B I S T O N T È N A N 1 E B O R G N E 
( 1974 - 1 9 7 5 ) 
Grosè te yo ( Karo ) Kantite moun kl Zantite fanmi Kantite tè 
BOU li 
0 1380 326 0 
.12 530 126 50 
.25 1161 220 175 
.50 1433 259 413 
.75 367 60 144 
1 à 1 .97 1691 284 906 
2 - 3 .98 1541 23t 1474 
3.99 - 5 .95 498 69 880 
5.98 - 10 299 43 690 
10.03 - 50 39 7 233 
50.15 - 100 28 7 1117 
Total 8968 1632 60.680 
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T r a v a y t è - a 
Peyizan ki afèmin tè yo gin pou y o peye fèm la chak 
ane . Nan tan chèch , osoua nan tan trop lapli , peyizan 
yo gin pou yo prête kèb ak gro interè ( 100 % 9 si se pa 
plis ) f pou yo kapab peye fèm la • Si yo pa peye li vit 9 
yo pèdi tout chans pou yo kab loue bon tè lèt ane. Nan 
sistèm sa-a 9 se klè 9 peyizan yo esklav yon sistèm de-
pandans f enfas moun ki gin kontrol sou tè yo ak sou kèb 
yo • 
Pri fèm la , se selon grosè tè a 9 selon kote li 
piase , ak selon kalite li . Se selon moun yo loue tè 
a tou ( gin moun-pa , nan relasyon patron ak klyan ) • 
Bagay sa-a fasilite sistèm chin-*nanje-chin-an , ki ek-
ziste pami peyizan yo . Se yon sistèm kontrol tou • Yon 
peyizan di mouin : w depi m'fèt 9 mouin nan sistèm sa-a 9 
gran-gran mouin 9 gran mouin ak papa mouin te ladan li w • 
Sepandan 9 maigre sitiyasyon n chinniianje-chin" 
sa-a , ak kontrèman ak sa anpilespesyalis toujou ap di : 
pa jaiw^in sistèm kooperatif nan peyi-a , gin rechèch ki 
montre gin kèk ka kote moun yo mete tèt yo ansanm . Soua 
se fanmi kap kiltive minm pèsyon tè-a f soua se yon group 
moun kap fè li • Apeprè 35 ?° nan peyizan yo ap travay 
nan asosyasyon f osoua nan group : se yon baz pou fèma-
syon groupman agrikol • 
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L e B o r g n e a k l è t k o t e 
Le Borgne , se yon kote izóle. Li piase nan bout yon 
rout . Ou pa kapab fè rout sa-a nan sezon la pli , e minm 
nan sezon chèch , li pa fasil pou fèt. Li pèmèt a l vana 
rekolt kafe-a , li pèmèt al achte bagay magazin yo revann 
aprè « Parouas la fè pati yon sistèm ki komanse nan abita-
syon-an> nan jadin peyizan yo f e ki fini Port-au-Prince . 
Moun Le Borgne ki ale nan lekol sekondè yo , pa vie 
tounin nan Le Borgne apre • Nou kapab di edikasyon se 
yon mouayín pou kite Le Borgne. Jenès ki al lekol la , kite 
Le Borgne . Min minm lè li pa al lekol, li pito al travay 
lèt kote (soua nan yon lèt vil nan peyi-a , soua Bahamas, 
soua Etazini , soua ICanada ) . Grin 2 $ moun ki sèt Le 
Borgne , kap viv koulye-a nan Bahamas yo . 
n Structure Sociale 11 nan Le Borgne montre "dikotomi11 
ki ekziste ant vil yo ak seksyon rirai yo nan peyi-a • 
Nan vil yo , gin 5 group ki kinbe tout pouvoua-a nan min 
yo : 
- premye-a se komèsan yo , propriyetè tè yo , pro-
priyetè kamyon yo , pè yo , ofisyel gouvènman yo • 5 osoua 
6 fanmi dominin group sa-a . Minm si yo pa gin pouvoua 
pran desizyon , san yo pa mande pèmisyon Port-au-Prince , 
se gro nèg y o ye nan Le Borgne , e yo gin gro inflyans 
sou vi lèt moun nan parouas la • 
- dezyèm group la , se moun ki gin yon metye nan 
min yo : profesé lekol , bee chapant , mason ak tayè • 
- troua 151 group yo se moun ki jouk anba ki feme 
yo : peyizan kap viv nan vil la min kap travay nan men , 
moun kap fè chabon , ak tout piti yo kap fè job , ki pa 
gin tè , kap brote ba&ay pou let moun . 
Pa gin fi nan group anro-yo 9 eksepte madanm osoua 
vèv gro nèg yo 9 nan youn nan fanmi ki jouk anro yo • 
G-in kèk fi ki gin metye 9 sitou profesé lekol ak 
koutiryè . Sepandan pi fè nan medanm yo se nan troua let 
group - sak jouk anba yo - yo jouinn . 
Pi ak gas on kap viv nan seksyon riral yo , fèmin 
yon group moun ki kinbe ansanm, min ladan li nou pa 
kapab mete chef seksyon-a , ki pi souvan se yon set 
ajan gro nèg f ki gin té yo . 
Nan domèn la kilti-a 9 gin yon dif erans ant sa ki 
ofisyèl ak sa ki tolere 9 kouake pa gin okin règ ofisyèl 
sou bagay sa-a y o . Nail domèn s ant e-a pa ekzanp 9 vil 
la pa gin lopital • G-in 2 klinik kote moun yo vln an-
pil . Min se sitou ka doktè fèy moun yo ale, li preskri 
moun yo dite , infisyon ale binyin nan lanmè 
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Se minm bagay pou relijyon-aft. 88 5̂  fanmi Le Borgne 
yo se katolik , min yo pa pratike anpil . 33 fi sèlman al 
nan mes dimanch • Pi fè moun yo nan vodou . 
Pajgin anpil ransèyman sou maryaj . Min nan ane 74-
75 , sèlman 31 maryaj te anrejistre . 
Pa fin anpil ransèyman non plis sou itilizasyon 
kreyol , osoua franse , nan komln la . Sepandan pa gin 
anpil moun ki pale franse nan parouas la , minm si gin 
anpil ki plizoumouin konprann li* Nan tout "bizenis M 
gouvènman-an , ak legliz , se kreyol lang ki to1ere-
a , yo itilize . 
Yo konsidere moun Le Borgne y o , minm jan ak moun 
dezyèm klas ( paske koutim kiltirèl yo f se tolere yo 
tolere yo ) - se konsa bagay la ye pou 80 fi nan popila-
syon peyi-a . Lè moun yo lakay yo , nan milye yo f yo 
alèz nan kilti yo • Min lè yo deyè f yo jinnin, yo pè-
di konfyans nan tèt yo , yo bese tèt yo . 
Peyizan ayisyín-an , gin yon pakèt metèd ki pèmèt 
li kinbe , maigre mizè li , nan sistèm eksplouatasyon 
sa-a • Yo èganize tèt yo ansanm pou gin plis kèb , 
min pa gin èganizasyon pou devlopman sosyal • Pa gin an-
pil èganizasyon lokal kap defann interè peyizan yo . Kan 
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le Borgne , sèl èganizasyon ki te ekziste , lè mftap 
fè ankèt sa-a , se te franmason yo , ak sosyete Ro-
saire Catholique ( tou le de ak moun le lit la ) • 
Peyizan yo gin anpil metèd nan affrikilti pou pè-
mèt yo kiftbe . Yo kiltive divès pasèl , sofcvan nan di-
ves tè , pou pèmèt yo ogmante rekolt yo , ak pou gift yon 
ti asirans : si youn pèdi , gin doua gin lèt ki sove . 
Yo dehrouye yo pou yo jouin prête kob : min bagay 
sa-a , ide yo sèlman pou yo jouin solisyon yon problem, 
apre sa , yo pi mal ankô . 
Gin kèk moun ki jouin solisyon problem yo nan pati 
lètbè , min yo pa anpil . Gin de foua , moun sa-a yo kab 
voye yon ti kob pou moun ki rete yo , pou iâe y o . Min 
pati , pa ide gin okin chanjman moun , ak chanjman so-
syal nan parouas la •Mouin kouè pito , tout moun kap pa-
ti yo retade devlopman kominote-a • 
Peyizan yo toujou ap chèche gin relasyon ak gro 
nèg yo .SB poukoua y o mande gro nèg yo batize pitit 
yo , yo konn kite rout yo , pou yal veye komès gro 
n^g 70 , osoua yo bay plis kèb pou fèm la . • • tou sa 
pou yo fè zanmi ak gro nèg yo • Tout bagay sa-a yo , 
pèmèt yo sibziste , min yo pa chanje baz relasyon yo , 
ki fè peyizan yo tou j ou rete anba depandanS gro nèg 
yo . Se sak fè yo sou devlope tou. Sou devlopman pe- -
yizan Le Borgne yo se minm bagay ak problem jeneral peyi 
dayiti • 
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Si nou gade nan ki kondisyon peyizan yo ap viv, nou 
kapab konprann pou ki sa yo gin yon kantite bagay yo be-
zouin pou yo vin devlope . Nan bagay sa-a yo : JISTIs 
okipe yon gro plas . 
IDEA travay nan le Borgne , nan divès akiivite • 
Se liminm ki pouse yon group animate komanse yon pro-
gram "a la baz n pou devlopman kominote : MODECBO • 
Mouin pral eksplike nou projè sa-a koulye-a • 
Ki jan li vln devlope • 
Ki aktivite li ginyin • 
E sitou , nou pral pale de inflyanX projè sa-a , pou 
devlopman moun Le Borgne yo • 
Kestyon moin ta rinmin poze koulye - a se : 
Eske MODECBO , ki pa ditou minm bagay ak 2 lèt 
èganis nou s&t ouè yo : HACHO ak AID , rive ide peyi-
zan yo sèti nan tout injistix ki kinbe yo nan sou dev-
lopman , ak jouin , yo minm , yon rout pou devlopman 
peyi yo ? 
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I D E A 
IDEA ekziste depi nan ane 1973 • Se yon.èganis ki 
feme animate .. • se yon èganis katolik ki sitye nan 
Collège Notre-Dame > nan Cap-Haitien. Li resevoua moun 
ki soti nan 40 kominote nan nè peyi-a • 
IDEA gin 25 moun a la tèt li : moitye ladan yo se 
anploye yo peye , lèt yo se volonté yo ye . Tout ladan 
yo , se ayisyín ki nan nè peyi-a • Direktè ak Fon-
dât è IDEA se yon pè katolik , li se direktè kolèj la tou . 
Premye kèb IDEA te resevoua 9 se Fondasyon Intè Amerikèn 
ki te bali-li • lèt kèb yo sèti nan lèt fondasyon legliz, 
kap travay pou devlopman • IDEA se yon èganis lokal , pri-
ve , li sévi internediè • 
Kèm intèmediè , IDEA pa gin poufl travay direkte-
man nan kominote yo . Li fème pito peyizan yo pou yafl 
travay kèm ajan chanjman sosyal f ak pou devlopman nan 
kominote yo .$B poukoua IDEA gin yon rèl aktif nan pro-
gram fèmasyon lidè yo , min li pa bay resous , materyèl 
osoua asistanx teknik • Pi gro rèl IDEA f se bay moun yo 
lide ( se yon bagay ki koresponn ak non li ) • 
Orijin IDEA , se nan yon rankont ki te fèt nan ane 
1963 t nan kolèj la , kote patisipan yo tap diskite sou 
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problem vi riral la • Anpil nan patisipan yo ( lidè 
osoua etidyan yo ) vln aprann pou premye foua , nan ki 
mizè f peyizan yo tap viv • Yo vln diskite problem yo 
anpil ak lèt moun 9 ki pat lan seminè-a ; min yo pa ko-
manse okin aksyon. Se nan ane 1970 , direktè aktyèl IDEA 
ak let moun ki te angaje nan projè pou devlopman komino-
te 9 vln réfléchi sou bagay ki ta kap change sitiyasyon-
an: yo vln ouè sa ta yon bon bagay 9 si moun kab vlv 
nan kominote riral yo ( soua paske yo chouazi sa , soua 
pa nesesite ) te kab vln yon sèt ajan pou chanjman sa-a • 
lié sa-a direksyon IDEA vln deside antrene peyizan 
yo , pou pèmèt yo ranpli reí sa-a • Te gin deja divès 
projè devlopman nan Nè - a • Sepandan 9 IDEA vln reya-
lize 9 tout projè sa-a yo ap fè jefè pou minnin chanj-
man nan yon sektè , min pa gin anyin kfap fèt pou min-
nin chanjman ka moun yo yominm • 
Peyizan yo ki te nan divès projè sa-a yo , pat 
fin konprann trè byin sa ki t*ap fèt • IDEA vln ouè 
bagay yo te pi bezouin f se te fèmasyon peyizan yo 9 
pou pèmèt yo vln konprann sa kap fèt , ki bezouin yo 
ginyin , ak ki jan yo kab mete tèt yo ansanm , pou 
rive chanje sitiyasyon-an. Bi IDEA se devlope moun yo 9 
pou yo rive devlope bagay yo . 
IDEA vin établi yon seri bagay , nou pral site 
koulye-a : 
- gin yon gro diferanr nan sosyete ayisyèn la ant 
moun kap dominin lit yo , e lèt ki sibi dominasyon-afU 
- devlopman vie di chanjman nan relasyon sosyal 
ak ekonomik yo . 
- tout jefè pou chanje sitiyasyon-a^fee moun ki 
nan baz la ki pou f è yo • 
- nan baz la , prèske pa gin lidè f se sa ki an-
peche chanjman-arçarèt • 
Ositou , IDEA vin devlope yon program baze sou 
animasyon, konsyantizasyon f fèmasyon group • 
Nan program fèmasyon lidè yo f IDEA vin f è kou 
sou sante kominote , devlopman $ sosyoloji ayisyèn f 
kooperasyon, kès problem peyizan yo ak agronomi • 
Li vin aprann elèv yo konprann prop tèt yo pi byin fli 
aprann yo tou konprann $roup la , ak ki jan pou yo fe-
me yo • Lè yo vin reyalize ki jan gro nèg yo rive mete 
pye sou kou yo , yo vin poze tèt yo kestyon : 
poukisa yo aksepte pozisyon sou devlope-a , ak eksploua-
tasyon-afl. Lè yo vin konprann gin solisyon kominote , 
pou problem kominote yo f yo vin ouè ki rèl yo kapab 
joue nan kominote yo . 
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Nan klas yo , moun yo patisipe nan kou yo • Yo pa 
chita tout jounin f ap tande sa profesè-a ap di • Tout 
bagay fèt nan lang kreyol • Moun yo pa rete sèlman nan 
klas la • Patisipan yo pa resevoua okin diplom , paske 
nan peyi sou devlope yo f moun yo atache trèp inpètans 
nan diplom . Yo pa konsidere ase valè pèsonkl moun lan. 
lie yo fin pran fèmasyon yo , ajan osoua animate yo 
retounin nan kominote yo , pou yo fè konsyantizasyon . 
Yo es eye fè peyizan yo cheche konprann reyalite yo 9 
ak réfléchi sou sa yo ta kapab fè pou chanje li • Yo 
ankouraje moun yo rankontre 9 diskite problem yo ak 
cheche yominm , kijan pou yo ta rive jouinn solisyon 
problem yo • Ŝ jpoukoua yo ankouraje peyizan yo fèmin 
groupman . 
IKEA gin 4 program fèmasyon : yon kou 3 semèn , 
yon ekip mobil pou animasyon 9 seminé 15 jou ak yon kou 
10 moua • 
Program 3 semen lan, se Hilo yo f è li . Li ginyin 
40 moun ladan li ak 5 profesé ki fè anpil kou sou anima-
syon . 
Peyizan yo sèti nan 10 kominote divès. Gin yon 
komite ki chouazi yo ( pi souvan se soua konsèy la ki 
voye yo , soua yon pè ) . Apre program lan, yo tounin 
nan kominote yo , pou yo fè konsyantizasyon ak lèt peyi-
zan yo , yo vln travay ak ajan chanjman sosyal yo ki nan 
kominote-a . 
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Ekip mobil la gin 3 animate ladan li ki vizi te 
kominote nan nè-a . To rete yon semen nan chak komino-
te f e yo fè sesyon ak group moun yo . 
Seminé 15 jou yo f se pou profesyonèl kap travay nan 
seksyon riral yo • Se ekip kap dirije program 10 moua-a 
ki fè yo • Bi seminé sa-a yo , se ankouraje profesyonèl 
yo pou yo ide ajan yo f kap travay pou chanjman sosyal 
la • 
Program 10 moua - a , se bagay prinsipal la nan 
IDEA • Grin 30 lidè kap patisipe nan cbak kou yo • Pi fè 
ladan yo , se nan nè-a yo sèti f min gin kèk tou ki sè-
ti nan lèt kote nan peyi-a . Moun sa-a yo se kominote yo 
ki voye yo . 
- Pèk yo gin 18 ane osoua plis • 
- Fok yo konn li ak ekri kreyèl • 
- Pbk yo pa gin okin responsabilité fanmi osoua 
profesyonèl « 
- Pèk moun osoua group ki voye yo nan IDEA , kapab 
bay yo yon salé f lè yo retounin . 
- Pbk yo vln nan IDEA ak yon espri kominote ( yo 
pa gin pou yo gade interè prèp tèt pa yo ) • 
- Pok yo rinmin ide lèt moun • 
- Pèk yo an bèn sante. 
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Nan 10 moua sa-a yo , patisipan-a suiv yon seri 
kou . Li pa tounin yonespesyalis apre sa , min li vln 
gin yon pakèt lide lan tèt li ki kapab fasilite ègani-
ïasyon group 9 ak devlopman • Nan program 10 moua-a 9 
apre chak 2 moua 9 patisipan yo al travay nan kominote 
riral yo pou yontetaj • 
Lè n^ekri travay sa-a 9 te gin deja 150 animate 
ki te suiv program 10 moua sa-a • Yo retounin lakay yo 
e yo angaje yo nan yon travay konsyantizasyon ak fèma-
syon group • Se pa lidè yo ye 9 min pito gid ak intème-
diè ki ide peyizan yo idantifye ak planifye divès akti-
vite • IDEA deja manyin 40 kominote nan nè peyi-a 9 ak 
divès program • 
Parouas Le Borgne of ri yon ekzamp 9 ki jan I BEA tra-
vay • 4 moun nan parouas-la fini ak program 10 moua-a • 
Anpil group 10 moun ki sèti soua nan abitasyon yo 9 soua 
nan vil yo 9 patisipe nan kou 3 semen yo nan Milo ; ekip 
animasyon - a deja vizite Le Borgne 4 foua • 
Se nan ane 1973 9 IDEA komanse travay nan Le lorgne, 
lè pè-a aksepte voye 2 moun pou program 10 moua-a • De 
animate yo fè ansanm yon ankèt ak teknik yo te etidye 
nan IDEA . Yo poze moun yo kestyon BOU edikasyon 9 fan-
mi 9 ekonomi 9 santé ak relijyon • moun vln konnin yo, 
e sa pèmèt yo komanse ak travay konsyantizasyon-an9 ak 
fèmasyon group yo . Até yo tap fè ankèt la , 22 nan group 
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ki ekziste jodi-a (avèk yon total 1.150 moun ) pran abitid 
reyini ; yo fè diskisyon sou ankèt la ak sou reailta li vln 
jc^inn. 
Nan ane 1976 , yo konplete ankèt la* Antretan troua-
zièm animatè-a te fin fèmasyon li . Li retounin nan parouas 
la , e ekip mobil la te fè divès vifcit nan abitasyon yo . 
Yo vin chouazi divès group 10 peyizan , y o voye y o nan 
sesyon 3 semèn Milo . Moun sa-a yo retounin , e yo vln 
f 2>me yon kèd ant animate yo ak groupman yo . Nan mitan 
ane 1976 f gin youn nan patisipan program 3 semèn lan, 
ki kite abitasyon li , pou lfal suiv yon program 10 moua. 
Maigre IDEA te deside travay ak moun a la baz yo , 
premye moun li te vln pran , pat sot i nan baz la . 3 pre-
mye animate yo te profesé lekol ( youn ladan yo se te yon 
mè ) , katrty-èm animatè-a , sepandan , te soti direkteman 
nan yon group kominote rirai, minean & patisipan pro-
gram troua semèn yo ak program ekip mobil la . 
IDEA te oblije aji konsa nan komansman , paske li 
pa't join moun valab nan popilasyon a la baz la • Min 
lè premye animate yo toxmin, yo vln fè yon travay kon-
syantizasyon sou rès moun yo ... Ositou aprè IDEA te 
kapab ciiouazi moun nan popilasyon a la baz la . Pè a te 
joue yon gro rèl tou . 
Apre troua ane travay , re«ilta yo vln ginyin , 
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sete sitou komansman yon projè devlopman , kote tout 
peyizan yo ap patisipe nan cheche bezouin 
nan fèmasyon group 
nan de side ki kali te aksyon yo pral 
minnin • 
Yo komanse konstri sant pou fè reyinyon , 
yo komanse projè dio potabj 
yo fè diskisyon pou let aksyon tou . 
Se lè sa-a , animate yo ouè ki jan li nesesè pou group 
yo gin kèb nan mill yo .Sa ta pèmèt yo minnin divès 
aksyon • Se l è sa-a animate yo presante yon projè devaw 
fondasyon Intè âmerikèn , nan fin ane 1976 • 
M 0 D S C B 0 
Kèb yo te mande IAP la pat trè anpil :$ 62.778 . Projè 
a sete établi yon pre-kooperativ , ak yon T1kès sere prête 11 
pou group yo. 
Kan ane 1977 , IAP aksepte bay U03BCBÙ yon don pou 
pèmèt li travay pandan 2 an . Antretan • katnyèm animate 
a te gin tan tounin , divès lèt group kominote te vln 
fèmin ( total la te rive fè 27 ) . 
Premye bi projè-a , se pèmèt peyizan yo kon tro le 
mache-a , ak prodiksyon yo . Premye bagay yo te vln fè 
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pou rive ladan li 9 se te fème yon pre-kooperativ ak yon 
kès popilè nan groupman yo • Kèb fondasyon-a/ïse te pou : 
- pèmèt moun yo afèmin yon tè . 
- louvri yon bank semans ak zoutl • 
- konstri yon depo • 
- peye animate yo yon sale : $ 80 chak moua #• 
- fè depans seminé pou lidè yo • 
Àvan pou yo rive nan pre-kooperativ la , yo fè di-
vès bagay : jadin kominote 9 kès popilè 9 program edi-
kasyon moun yo , devlope yon sistèm ki pèmèt yo^stoke re-
kolt yo , ak vann li lè pri-a ro . Yo fème groupman agri-
kol : chak groupman te gin 1 0 - 1 5 moun ki tap kiltive 
yon jadin kominote ( chak jadin te gin 3/4 karo ) • 
Yo te itilize benefis la pou yo afèmin plis tè 9 pou 
pro gram e dikasyon-an• 
Yo komanse kès popilè yo aie fèmasyon group moun yo • 
lían chak reyinyon , moun yo te gin pou yo depoze yon ti 
kèb nan kès la . Lè groupman agrikol yo vln fonde , kèb 
sa-a 9 yo depoze li nan kès popilè - a • 
Jadin kominote yo vin ofri peyizan yo posibilite 
travay ansanm 9 pou yo reyalize yon ti benefis 9 min 
li pèmèt yo tou 9 aprann lèt bagay nan jan pou yo kilti-
ve tè-a . Jadin kominote yo vln minm jan ak yon jadin 
eksperimantal pou peyizan yo . 
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Bi program lan se te fèmasyon group yo , edikasyon 
ak konsyantizasyon . Tout manm yo te gin doua pran desi-
zyon , ak fè plan. Animate yo f te joue yon rèl interne-
die . Yo te gin pou yo ouete tèt yo nan travay la , lè 
group la te vln kapab travay pou kont li • 
Mfpa kapab prenante nou yon analiz reSilta projè-a 
nan ti liv sa-a , paske gin sèlman yon ane $ depi MODECBO 
resevoua kèb fondasyon-an • Sèlman m 1 kapab di yon ti bagay 
sou infliany projè-a • 
Premyèman f MODECBO evite yon seri erè yo f è souvan 
nan lèt projè devlopman • Se yon group lokal ki fème e-
kip projè-a : 4 animate , yon agronom , yonespesyalis 
edikasyon • Tout se moun nan kominote-a ( eksepte youn 
ladan yo ) • Tout moun konnin yo nan parouas la . Yo 
abitye ak kote-a , ak moun yo . 
Pa gin okin fonksyonè , okin ekspè ki sèti lèt 
kote • Pi <\ se la li rete , li pa gin pouvoua intèdi 
moun yo anyin • Pa gin okin moun lèt kote ki vln nan 
kominotè-a pou di moun yo ki jan pou yo fè. Fèmasyon ani-
mate yo resevoua nan IDEA , ak kèb fondasyon-arybayo f 
se de sèl bagay nou kapab di ki sèti lèt kote • Min 
f ondasyon-an pa gin okin doua pou di moun yo , sa pou yo 
fè , ni ki desizyon pou yo pran • 
Dezièman : patisipasyon peyizan yo trè gro . MODECBO 
joue yon gro rèl nan idantifye bezouin yo f fè planifika— 
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syon ak dirije projè-a . Ekip projè-a feme soua ak peyi-
zan f soua ak moun ki trè pre peyizan yo . Lè gin moun 
lavil nan yon ekip 9 yo gin tandanf bay led , yo pa ifltè-
mediè ankè , yo vln minm jan ak lidè . Ekip MODECBO - a 
konnin bagay sa-a se yon gro problem • Yo eseye balanse 
inflyaa? manm sa-a yo ak lèt marw yo ki sèti nan kanpay 
yo • 
Tout desizyon inpètan yo f se manm yo ki pran yo • 
Animate yo pa tou j ou la nan reyinyon group yo • Lè yo la 
yo eseye gide peyizan yo 9 bay yo konsey 9 min yo pa pran 
desizyon pou yo . Tout moun yo konprann trè byin pi gro 
bl projè-a , se pèmèt yon pi gro patisipasyon peyizan yo . 
Souvan yo mande peyizan yo patisipe nan "meeting" ak nan 
seminé yo • 
MUirtflo peyizan yo , yo minm f eseye fè lèt yo patisipe 
pi plis. Anpil foua f yo rakonte 9 depi yo chita ansanm 
pou diskite problem yo . pa gin bagay Mchin-man je-chin" 
ankè • 
Trouazièm^an : premye bagay MODECBO eseye chanje , 
se relasyon sosyal ak ekonomik yo . Depi moun yo ap 
travay ansanm » nan kès popilè yo 9 nan groupman agrikol 
yo 9 relasyon yo vln chanje . 
Objektif jeneral MODECBO se pèmèt peyizan yo pa 
gin okii^spekilatè , moun kap prête kèb 9 ak negosyan 
an lè tèt yo • Se sèl bagay ki ka pèmèt y o kontrole pro-
diksyon yo • 
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Pou bagay sa-a vln fèt 9 fè gin anpil bagay ki 
chan;j e . Pa ekzaBp , fè vln gin depo • Min depo-a se 
sèlman yon mouayín ki kab pèmèt peyizan yo gin plis 
kontrol sou resous yo , pou yo kapab rive nan devlopman 
ki soti nan baz la . 
Katryèn£an : aktivite MODECBO yo pa depann de yon 
teknolftji • 0 kontrè f baz projè-a , se itilize resous 
ak teknoloji ki la-a yo , pou yo jouinn solisyon problem 
yo • Gin teknoloji nan projè-a • Pa ekzafcp bank zouti-
a pèmèt peyizan yo jouinn tout kali te zouti : pèl f pikf 
rou se bagay ki te ekziste deja , min bank la pèmèt 
peyizan y o jouinn yo lè yo bezouin yo • 
Sinkyèn£an : Avan moun yo rantre nan kooperativ yo f 
nan kès popilè-yo f fèk yo konprann bagay sa-a yo trè byin. 
MODECBO rekonèt se yon bagay ki pa ka al vit . Se yon ba-
gay ki ka fèt sèlman aprè yon program patisipasyon ak 
konsyantizasyon • 
MODECBO reyalize anpil bagay deja • Li eseye fè tout 
moun yo konprann sa li vie fè • Li kreye lèt kalite rela-
syon nan parouas-la • Gin anpil aktivite yo komanse pou 
eseye fè injistis yo sispann , injistir ki responsab tout 
mizè peyizan yo . 
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MODECBO atake indirekteman youn nan bagay ki fè 
peyizan yo plis soufri la mizè : okipasyon tè-a • 
Kèm nou konnin , peyizan yo prèske pa gin pouvoua di tou, 
tandiske propriyetè tè yo plin pouvoua .Se poukoua bagay 
yo fèt pou yal dousman , si nou pa vie gro nèg yo kraze 
tout sa kap fèt • Chanjman yo tou piti ... min yo pa man-
ke sans non plis. Pa ekzanp MODECBO gin yon program 
edikasyon ak moun ki konn li yo . Moun sa-a yo , yo pran 
yo nan chak group , e apre sa 9 yo gin pou yo okipe edi-
kasyon lèt moun yo ( tou sa fèt nan lang kreyol ) . lè 
peyizan yo konn li ak ekri , yo kap konprann anpil ba-
gay • Sa kap pèmèt yo lite kont tout kali te injistis • 
Yon ekzafip se sètifika nesans , sètifika lanmè , ak 
sètifika maryaj • De tout peyizan yo ap vln konn li ak 
ekri 9 yo pap kapab kontinye fè yo peye tout pakèt kèb 
sa-a pou papye sa-a yo . Pè eksplouatasyon-aBvin fini • 
Lè moun yo vin konn li , problem tè-a , ap kapab 
jouinn yon solisyon . Peyizan yo ap kapab konprann kon-
tra propriyetè tè yo , fè ak yo • Yap konprann sak ekri 
sou papye tè yo , e li pap fasil pou yo kontinye tronpe 
yo . 
Ofi-ak-amezi peyizan yo ap aprann li ak ekri kreyol, 
yap vln n a la tèt 11 yon mouvman ki ekziste deja ak yon 
group intelektyèl ayisyín , ki vie fè kreybl la vin lang 
nasyonal peyi-a • 
- 57 -
Natirèlman f gin limit nan bagay sa-a . Minm si 
yon peyizan konn li f li pa gin pouvoua pou sa • 
Ositou f nan group yo , yo pale anpil sou injistis ki 
ginyin nan okipasyon tè yo • To diskite anpil sou 
bezouin moun yo , sou problem yo • Se yon seri bagay 
ki pèmèt peyizan yo konprann pi byin sa sou devlopman-an 
ye • 
Nan group yo peyizan yo kritike anpil propriyetè 
tè yo . Bagay sa-a montre ki jan yo pa vie eksplouata~ 
syon-an ankè , ki jan yo vie chanjman • Ginjlè peyizan 
yo ape komanse piase tout konfyans yo , nan fès yo kap 
ginyin , lè yo mete tèt yo ansanm . Groupman agrikol yo 
pèmèt yo komanse ak yon aktivite • 
Yon lèt bagay ki anpeche peyizan yo devlope agri-
kilti yo , se sitiyasyon yo nan afè kredi-a • Se kout 
ponya sou kout ponya yfap pran • Ositou, MODECBO ap 
eseye ide yo sèti nan sitiyasyon sa-a • Yo kab itili-
ze kèb ki nan kès popilè yo. Yo kab prête kèb ak ti 
interè , se yon bagay yo pat ko janm ginyin • Yo pa 
bezouin aie ankè ka izirye . lié group la ap rive fème 
yon pre-kooperativ , ap gin plis kèb nan kès popilè yo • 
Yo itilize kreyol , nan tout aktivite projè-a • 
Bagay sa-a bon anpil • 
MODECBO ankouraje group yo fème . 
MODECBO eseye montre moun yo : tout problem komino-
te gin solisyon kominote • 
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ttODECBO eseye montre moun yo , yo pa fèt pou yo 
rejeté tout teknoloji lokal yo , ak tout resous lokal 
yo • Li montre yo , yo pa pi mal pase sa . 
MODECBO fè yo ouè : si yon moun vie , li kapab 
rive chanje sitiyasyon-an. 
Tout bagay sa-a yo fè moun yo vln gin plis konfyans 
nan tèt yo • 
Lè yo te komanse ak projè-a , ekip la te fèt pou 
li kiltive ansanm yon pèsyon tè ki te rive nan 3/4 ka-
ro • Sepandan, lè propriyetè tè yo , vln tande moun yo 
gin kèb pou afèmin tè , yo vln ogmante pri tè yo , y o 
mande $ 100 pou yon ane ak pou yon tè ki pat rive yon 
karo ( li pat pi bon pase sa non plis ) . 
Animate yo vln konseye moun y o bay yon ti pèsyon 
nan tè pa yo . Ak tout ti pèsyon tè sa-a yo , yo ta 
vln kap fè yon jadin kominote • 
Li trè bènè koulye-a , pou mouin di nou 9 ki jan 
sa mache ak jadin sa-a , min depi ou ka ouè peyizan yo 
aksepte patisipe ladan-li , se ke gin yon bagay ki chan-
je • 
Koulye-a 9 moun y o ap travay ansanm , yap eseye 
ouè ki jan yo ta ka rive chanje afè tè-a • Se yon ba-
gay ki kapab bay anpil problem • lïou kapab di y o fi-
ni ak premye pa nan èganizasyon peyizan yo • Si yon 
peyizan ki gin 18 ane, kapab di mouin : 
" groupman , se minm jan ak papa m* osoua mancan 
si yon bagay rive m* 9 li la , dèyè m* • •. " 
sa vie di gin anpil bagay ki chanje . 
Nou pa kapab mezire bagay sa-a yo ekzak . ekzak 
Min gin yon ser i bagay , moun yo di , ki montre nou 
yo fè tèt yo plis konfyans : 
11 ... group la ide nou vln f yè tèt nou ... " 
" nou ide lbt moun f lè yo bezouin , 
yo ide nou , lè nou bezouin 11 
11 ... otorite yo pa kab aji minm jan avè nou ankè $ 
nou konnin ki doua nou ginyin koulye-a ..." 
" ... nou te oblije fè sa yo te inpoze nou fè . 
Koulye-a . se nou ki deside sa pou nou fè , 
lè nou fin diskite sa ak group la ..." 
" ... nou gin reyinyon ak animate yo , ki montre 
nou . se nou minm minm ki kap rive jouinn 
solisyon problem nou " . 
( Pè Lamy 1978 ) 
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koulye-a , moun yo ap eseye atake kestyon distri-
bisyon pouvoua-a ak sévis yo . 
- mouins peyizan yo depann de izirye akespekilatè yo 9 
se plis yap vln gin kontrol résous pa yo • 
- depo-a pral pèmèt yo tann pri rekolt yo pi ro 9 avan 
pou yo vann yo • 
- sant alfabetizasyon group yo konstri , pral pèmèt yo 
fè edikasyon tout moun yo nan abitasyon yo . 
Bagay sa-a yo pa anpil 9 min nan sitiyasyon kote pe-
yizan yo ap viv la 9 sa represante yon gro chanjman . 
Nan yon peyi , kote moun yo pa travay ak kooperativ , 
lè yo komanse mete tèt yo ansanm pou yo diskite problem 
yo , sa vie di gin yon bagay ki chanje . 
Sepandan , gin anpil problem toujou. 5buvan 9 sitou 
moun lavil yo kouè devlopman vie di konstri kannal iriga-
syon , rout 9 pon ( infrastrikti ) • Se la yon ser i bagay 
moun yo pa gin kèb , pou yo f è • Lè yo pa kapab f è li f 
yo vln dekouraje f group la kraze . Lè konsyantizasyon-afl 
byin fèt , yo kap rive fè group yo konprann se nan resous 
lokal yo , yo fèt pou yo cheche solisyon problem yo . 
Mouin pral rakonte nou yon ti istoua , pou nou 
kapab konprann bagay sa-a pi byin . 
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Nan yon ti lokalite nan komln Le Borgne , te gin yon 
fontèn • Fontèn la te ginyin yon robinet ki tap dégoûte 
dlo tout tan. Bagay sa-a te fè anpil problem nan komino-
te-a . 
Te gin yon labou tout tan • 
Group la deside fè yon aksyon pou jouinn solisyon 
problèm-lan. 
To fè yon kannal pou dlo-a kap kouri . Apre yon 
semèn f kannal la te plin tè . Ositou dlo-a kontinye 
fè labou ak tè-a • 
Moun yo fouye kannal la ankè . Min chak foua , kan-
nal la te vln plin ankè . 
I 
Éîoun yo pat gin ase kèb pou yo mete siman nan kan-
nal la pou anpeche tè plin li . To vin dekouraje . Kan-
nal la se te yon mouayín pou yo reïoud problem lan, min 
yo pat janm cheche konnin kès problem lan. 
Kès problem laf^e te paske moun yo te tou j ou ap 
kite robinet la louvri f se sak fè dlo-a tap debède 
tout tan , poufl tonbe sou rout la . 
ïo pat bezouin kèb ditou , pou yo jouinn solisyon 
problem lafl. 
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Apre divès diskisyon ak animate yo 9 .group la desi-
de atake kès problem-lan. 
Si travay konsyantizasyon-aftjte fèt jan li te gin poufl 
fèt f pa ta gin okin nesesite pou yo konstri yon kannal. 
Premye bagay moun yo ta f è , sa ta diskite problem 
lafljknsanm, pou yo cheche idantifye kès problem lan. Nan 
ka sa-a , sa ta konsyantize moun yo pou yo sispann kite 
robinet la louvri . 
Se sèlman paske li te rete louvri , dlo-a tap 
debède pou li vln fè labou . 
Souvan tou group ki lavil yo pa rinmin patisipe 
nan aktivite projè-a . 
Si group lavil yo pa vie mete yo ak group mèn yo 9 
bagay sa-a pral grosi ankè plis diferans ki ginyin ant 
lavil ak la kanpay an Ayiti • 
Sa pa mache ak devlopman kominote . 
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S a k a v a b a T> r a n n 
t o u s a 
Nan le Borgne 9 animate IDEA fème yo , ap eseye fè 
yon devlopman ki sèti nan baz la . Se pa yon bagay ki 
rive souvan nan lèt kominote 9 kote ginyin animate ki 
fbme nan IDEA • Te gin anpil bagay nan Le Borgne 9 ki 
fè se kon sa bagay la fèt . Ekip animasyon-anjtrè moti-
ve f trè pre parouas la f ak moun nan parouas la • 
Pè-a ak Pondasyon-af̂ be sipè yo ye , ki pèmèt animate 
yo travay kèm ajan pou yon chanjman sosyal • 
Gin lèt kote 9 IDEA pat gin minm chans provoke 
yon devlopman ki sèti nan baz la • Pafoua animate 
yo gin mouins efisyans . Plimiè bagay kap limite 
efisyans animate yo • 
Premyèman : moun ki voye kandida-a nan IDEA ( sa kapab 
yon moun , sa kapab yon group ) joue yon gro rèl • 
IDËA depann de li f non sèlman pou idantifye kandida 
ki pral vin sWv f èmasyon-aft, min o si pou bay animate 
a yon sipè , lè li tounin nan kominote-a • 
Nan Le Borgne , sipè sa-a , te trè inpètan pou pèmèt pro-
jè-a minnin yon aksyon nan baz la • Nan anpil lèt kote 
sepandan , animate yo , lè yo tounin , pa jouinn okin 
sipè ki pèmèt yo travay ak efisyans. Gin defoua moun ki 
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te voye kandida-a nan IDEA pa la ankè • lè li tounin , 
animatè-a vln san okin sipè materyèl , osoua moral 
pou ide li nan travay li . 
Gin lèt foua moun ki te voye kandida-a nan IDEA , pa gin 
okin resous pou li ide li 9 osoua li chanje lide • 
Gin minm de foua kote moun ki te voye animatè-a nan IDEA 
angaje li pou yon lèt travay • 
lè animate yo pa jouinn sipè , lè yo tounin , yo oblije 
travay pou ginyin lavi yo e yo vln pa gin anpil tan ankè 
pou travay devlopman-an. 
Dezièm^an : gin de animate ki pa gin anpil inisyativ . 
Minm lè yo jouinn yon sipè pou pèmèt yo travay , sipè 
sa-a pa janm anpil • 
Nou kapab di IDEA ki feme animate yo , ak animate ki 
kontinye travay nan espri IDEA-a f tou lè 2 pa gin yon 
gro sipè materyèl. 
Natirèlman , gin anpil aktivite ki pa nesesite anpil 
kèb pou yo fèt f min animate yo . si yo pa jouinn 
kèb ditou , kap bloke nan travay yo . 
Konesans teknik animate yo . se yon lèt 
fektè • Animate yo resevoua yon fèmasyon ki pèmèt 
yo èganize group , fè konsyantizasyon > fèmasyon 
moun yo • 
Yo resevoua kèk konesans tou nan 
agronomi, nan sante , nan kooperativ ak nan ekonomi • 
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Yo pa bezouin vlnjespesyalis nan domèn sa-a 70 . 
Konesans teknik ki ekziste nan kominote-a . ak adap-
tasyon teknik lokal yo sifi pou pèmèt animate yo ko-
manse ak yon projè devlopman • 
Min sa pa depann anpil de animate yo yo minm * 
Konstri yon teras ak roch , kinbe liv yon kès , 
presante yon projè pou ouè si oua jouinn kèb pou li f 
se bagay se pa tout animate yo ki kapab fè li . 
Fè fèmasyon li ta vln pljjfespesyalizé f osoua fèk 
yo ta kapab fin plis kontak ak moun ki ta kapab ide yo 
pou bagay sa-a yo . 
Yon katrçrèm faktè 9 se koordinasyon ki ekziste nan pro-
gram IDEA-a • 
Kat program. IDEA of ri yo , konplete yo youn lèt 
pou yo kap ofri yon kominote yon group moun ki ginyin 
pou yo koordone divès aktivite yo . • 
Malerèzman • koordinasyon sa-a souvan pa ekziste. 
Pafoua , moun ki sèti nan IDEA yo pa rete pre di tou 
youn ak lèt , ositou , yo pŝ cap rankontre fasil . 
Gin yon lèt bagay ki kapab separe yo tou : jalouzi , 
mezantant . 
Koordinasyon program yo ak moun yo nan kominote-a 
se yon bagay ki manke anpil . 
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Yon sinkyèm bagay f Se lè moun yo vie chanje ínfrastrikti 
a trè vit. 
Olye yo eseye fè yon pronta» kote yo kapab jottinn 
solisyon lokal pou resoud problem lokal - l a , souvan yo 
Yon dènye bagay , se nati chanjman IDEA-a vie f è . 
Fè jefè pou chanj^festriktí sosyal la al^strikti 
ekonomik la se eseye chanje^estrikti pouvoua-a ïîaï* 
peyi dayiti. Poií interne di è-yo rive nan bi yo , fè 
yo kapab travay na4 yo» anbyans ki tolere yo , minm 
si li ja ide yo vreman • 
Fè yo réfléchi anpil f avan yo aji . 
IDEA koñnin ekzistans tout problem sa-a yo . 
Yon foua deja lí te blije chanje program li â }tès sètin 
problem . 
Siman koulye-a li gin 11 stratégie" pou refcoud problem 
sa-a yo . 
cheche pito yon seri bagay f séfistike poli yo fè . 
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Si li rive jouinn solisyon problem sa-a yo f aksyon 
li ap vln pi fh • 
Siksè li rankontre jouk koulye-a montre tTaprochM 
li bon • IDËA ap travay nan yon kote €iks: lan nè peyi 
dayiti , kote li rankontre minm kalite problem yo . 
li pa gin répons pou tout problem devlopman . 
Min si IDEA kapab gin siksè nan yon peyi , kote 
problem sou devlopman yo pi gro pase nan ninpfct let 
kote sou la tè 9 li mérite yo gin respè pou travay li • 
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L a b 1 o III 
D i s t r i b i s y o n • p o u v o u a - a 
• moun ki gin gro tè 
• moun ki fè komès 
• chef 
Yap peze let yo 
( jouk anro ) 
se yo 
ki pran desizyon 
• yo rete Port-au-Printfe 
.nan gro vil yo 
se yo ki raninas e pi fo 
riches 




¡Pi gro ap peze yo 
(min yo peze pi piti 




gro neg ki chita 
Port-au-Princ e, 
nan zèn rirai yo 
yo keyi riches 
la . 
peyizan 
moun san té 
machann 
domestik 
Se peze yap peze yo 
( jouk anba ) 
•peyizan ak 
travavè ki rete 
nan zon riral yo 
se yo ki 
travay 
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